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Parathënie
Si fjalë e parë në këtë punim, falenderoj Zotin që me ka ndihmuar që te arrij në këtë pikë të
studimeve të mija dhe të kem rastin të punoj këtë punim diplome me të cilin edhe
formalisht shënoj përfundimin e studimeve të mija në Universtietin për Biznes dhe
Teknologji(UBT) në departamentin e Shkencave Poltike dhe Diplomacisë.
Pastaj falenderoj dhe familjen për përkrahjen dhe inkurajimin gjatë kësaj periudhe të
studimeve të mija.
Sigurisht një falenderim i veçantë i adresohet dhe UBT-ës për mundësin e dhëne në
zhvillimin tim akademik dhe shkencor.
Tema të cilën kam vendos si tematikë dhe substance shtjellimi në këtë punim diplome
është “Lufta dhe Intervenimi i Natos në Kosovë”, dhe është zgjedhur si pasojë e zgjimit
gjithmonë të kurajos dhe interesimit që të dihet më shumë për këtë periudhë dhe këto
ngjarje, si dhe Intervenimin e Natos si një ngjarje e rëndësishme politike dhe ushtarake
evropiane dhe pse jo edhe botërore. Jam munduar që në këtë punim në një forme apo tjeter
të përfshijë një periudhe historike në pika të shkurta të rrjedhës së konfliktit shqiptaro-serb
që nga mbarimi i Luftës së II-të Botërore e deri në përfundimin e këtij konflikti.Po ashtu
këtu janë të përfshirë pothuajse të gjitha ngjarjet dhe ndodhitë më të rëndësishme
politike,ushtarake e civile gjatë konfliktit dhe pas përfundimit të tij.Pjesa e fundit bënë fjalë
dhe për konsekuencat nga ky konflikt dhe rrjedhat e mëtutjeshme deri në shpalljen dhe
pavaresisë së Kosovës.
Shpresoj që në këtë punim të kem qenë objektive në paraqitjen e fakteve dhe ndodhive
pavaresisht përkatësisë etnike timen,duke marr parasysh se shumica e burimeve të fakteve
nga literatura të ndryshme kanë qenë të huaja dhe në këtë aspekt informimi i tyre( pra
informimi i te huajve) për ngjarjet jo gjithmone eshte i atillë se çfarë ne e mendojmë. Por si
do që të jetë nuk ka fakt më të mirë se me të vërtet mënyra dhe forma se si “ne” e kemi
percpetuar dhe perjetuar konfliktin ka qenë e vërtete dhe ajo që me të vërtet ka ndodhur,se
sa ngjarjet që ndodhën më vonë dhe ishim pikërisht “ne” ata që dolëm të lirë dhe fitues nga
ky konflikt edhe pse me shumë sakrifica dhe humbje shpirtërore e fizike.Po ashtu shpresoj
qe i jam permbajtur disa rregullave themelore të shkrimit akdemik dhe e kam bërë këtë
punim më të kuptushëm dhe të qartë. Nese e kam arritur këtë jam shumë e kënaqur!

Ju faleminderit .....

Edona Bislimi
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1. HYRJE.....

-Lufta në Kosove dhe intervenimi i Natos për të ndalur atë dhe në të njejtën kohë për të
ndal spastrimin etnik dhe thellimin e krimeve të luftës janë tema që megjithatë kanë qenë
objekte studimi të shumë njerëzve mendjendritur (si shkrimtar,historian e publicist) vendor
e të huaj dhe si tema të tilla mund të themi që janë shtjelluar deri në një nivel të caktuar po
jo dhe të kënaqshëm.
Historia e Kosoves nëpër vite, e sidomos nga copëtimi i saj prëj Shqipërisë në Kongresin e
Berlinit me 1913 ,ishte e dhimbshme,brutale,sakrifikuese dhe shumë e rëndë për
popullatën shqiptare.
Lufta në Kosovë doli të ishte “shfaqja e fundit” e trupës “teatroro-ushtarke jugosllave” në
“skenën ballkanike” nga e cila në fund doli kokëulur dhe humbëse.
Kosova ishte në mesin e atyre “shfaqejeve” të cilat ishin të “skenuar” nga kjo “trupë” e cila
të njejtat i shfaqi duke filluar nga Sllovenia e duke vazhduar me Koracinë pastaj në Bosnjë
dhe në fund për të perfunduar me Kosovën.
Ky vend me emrin Kosovë, me vetëm afërsisht 11.000 m2 në një interval të caktuar kohor
prej 2-3 (1997-1999) vitesh ishte top-temë debati dhe diskutimi në shumë tryeza politike e
diplomatike botërore.
Kosova ishte dhe është rast i veçant siç quhet shpesh “sui generis” që nga natyra e
zhvillimit dhe rrjedhojave të saj politike.
Këtë veçanti e bënte në rend të parë statusi i saj politikë në kuadër të ish-Jugosllavisë,
pastaj struktura e popullsisë nder vite,duke vazhduar me formën e rezistences së saj ndaj
okupimit serb e duke mbaruar me formën e intervenimin të ashtuqujatur “humanitar” të
Natos dhe me mënyren e shpalljes së pavaresisë së saj në shkurt të vitit 2008.
Ne asnje rrethane te zhvillimit te saj Kosova nuk ngjane na asnje tjeter vend ne bote nga
cilido aspekt qe mirret studimi mbi te, dhe kjo ndoshta ka qene arsyeja pse eshte shkruar e
eshte perfolur shume per te ne rafshin rajonal,kontinental e me gjere.
Edhe pse nje nga vendet me te vogla Ballkan ose me mire te themi ne Evropen Juglindore
ndikimi i saj pra Kosoves sidomos ne rrafshin politike ka qene gjithmone potent dhe i
rendesishem.
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3.PERIUDHA PARA INTERVENIMIT TË NATOS-së

Kosova ne Jugosllavinë e Titos (1945–1986)
- Tensionet ne mes dy komuniteteve (shqiptarë dhe atij serb) kane qenë te ngritura gjatë
gjithë shekullit XX dhe herë pas here shpërthenin në dhunë, veçanërisht gjatë Luftës së
Parë Ballkanike, Luftës së Parë Botërore dhe Luftës së Dytë Botërore. Qeveria Socialiste e
Josip Broz Titos e cila në mënyrë sistematike synonte të shtypte manifestimet nacionaliste
në gjithë Jugosllavinë, kërkonte të sigurojë që asnjë republikë jugosllave ose nacionalitet të
mos fitoj dominimin mbi të tjerët. Veçmas, fuqia e Serbisë – republika më e madhe dhe më
e populluar e Federatës – e cila ishte dobësuar nga ngritja e qeverive autonome të krahinës
se Vojvodinës në veri të saj dhe Kosovës në jug.
Kufijtë e Kosovës nuk përputheshin pikërisht në fushat e vendosjes etnike shqiptare në
Jugosllavi (një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve kishin mbetur jashtë saj si në:
Republikën e Maqedonisë, Malit të Zi, dhe Serbisë(Kosova lindore), pëderisa në veri të
Kosovës kishte mbetur një etni kryesisht serbe. Megjithatë, shumica e banorëve të saj të
paktën sipas regjistrimit të vitit 1921 ishin shqiptarë.
Autonomia formale e Kosovës, e themeluar në bazë të kushtetutës jugosllave të vitit 1945,
ka qenë relativisht pak e praktikushme. Policia sekrete dhe instrumenti shtetëror i Titos
godiste rëndë mbi nacionalistët. Në 1956, një numër i shqiptarëve u vunë para gjyqit në
Kosovë, të akuzuar për spiunazh dhe përmbysje. Kërcënimi i separatizmin ishte në fakt
minimal, si përshembull aktivitetet e disa grupeve të “nëndheshme” qe kishin per qëllim
bashkim e Kosovës me Shqipërinë,aktivitete te cilat ishin politikisht të parëndësishme.Edhe
pse ndikimi i tyre afat-gjatë doli te ishte thelbësore, veçanërisht aktiviteti i Lëvizjes
Revolucionare pë Unitet Kombëtar, e themeluar nga Adem Demaçi, që shumë më vonë
formoi thelbin politik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Vetë Demaçi u burgos në vitin
1964 së bashku me shumë nga percjellësit (shoket) e tij.
Demostratat studentore dhe trazirat në Beograd në qershor të vitit 1968 u përhapen në
Kosovë në nëntor të të njëjtit vit, por të cilat u zbrabsen poshtë nga forcat e sigurimit
jugosllav. Megjithatë, disa prej kërkesave të studentëve – veçanërisht për kompetencat e
përfaqësimit të vërtetë për shqiptarët në organet e shtetit jugosllav, si dhe njohjen më të
mirë të gjuhës shqipe, u pranuan nga Tito. Universiteti i Prishtinës është i themeluar si një
institucion i pavarur në 1970, duke i dhënë fund një periudhe të gjatë kur institucioni ka
qenë drejtuar si paralele e ndarë e Universitetit te Beogradit.
Arsimi dhe edukimi shqip në Kosovë pengohej nga mungesa e materialeve arsimore në
gjuhën shqipe,kushtu që u arrit një marrëveshje me Shqipërinë për furnizimin e librave dhe
literaturës ne gjuhen shqipe. Në 1974, statusi politik i Kosovës është përmirësuar edhe më
shumë kur një kushtetutë e re jugosllave i jepte të drejta të zgjeruara politike. Së bashku
me Vojvodinën, u shpall krahinë dhe fitoi shumë kompetenca të një republikë me të drejta
të plota: një vend në presidencën federale dhe kuvendin e saj, forcën policore dhe bankën
kombëtare.
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Fuqia apo pushteti ushtrohej ende nga Partia Komuniste, por ajo ishte e transferuara tashmë
kryesisht te komunistet shqiptare.Vdekja e Titos më 4 maj, 1980 çoi federaten në një
periudhë të gjatë te paqëndrueshmërisë politike,e përkeqësuar nga kriza në rritje ekonomike
dhe trazirat nacionaliste. Shpërthimi e parë i madhe ka ndodhur në kryeqytetin e Kosovës,
në Prishtinë,në mars te vitit 1981, kur studentët shqiptarë u mblodhën dhe demostruan në
menzën studentore të universitetit të tyre1. Këto demostrata filluan apo u nxitën nga reagimi
i ashper i autoriteteve për shkak të pakënaqesisë që
shprehen studentët lidhur me ushqimin në mensën e studentëve. Reagimi i ashper i
autoriteteve pati per pasoj kunder reagimin e ashpër e të vrullshëm të studentëve e të
qytetarëve.Kjo ngjarje që në dukje të parë dukej e parëndësishëm u përhap me shpejtësi të
madhe në mbarë Kosovën dhe mori karakterin e një revolte kombëtare, me demonstrata
masive popullore në shumë qytete të Kosovës. Protestuesit kërkuan që Kosova duhet të
bëhet republikë e shtatë e Jugosllavisë.
Megjithatë, kjo ishte politikisht e papranueshme për Serbinë dhe Republikën Socialiste të
Maqedonisë. Disa serbë (dhe ndoshta edhe disa nacionalistë shqiptarë por me qëllime
diametralisht te kunderta) i panë keto kërkesa si një prelud për një "Shqipëri të Madhe", e
cila mund të përfshinte nje pjesë të Malit të Zi, të Republikën e Maqedonisë dhe tërë
Kosovës. Presidenca jugosllave komuniste shtypi dhe mundohej te eleminonte trazirat duke
dërguar forcat speciale të policisë dhe të ushtrisë dhe duke shpallur gjendjen e
jashtëzakonshme, edhe pse ajo nuk e shfuqizonte autonominë e Kosovës siç kerkuan disa
komunistëve serbë. Shtypi jugosllave njoftoi se rreth 11 vetë ishin vrarë (edhe pse të tjerët
pretendonin një numër më të madh te vdekurish) dhe afër 4,200 kanë qenë të burgosur.
Kosova duroi një prani të madhe të policisë sekrete ne gjithë pjesën më të madhe të viteve
`80 që sipas një raporti të cituar nga Mark Thompson 2, deri në 580.000 banorë të Kosovës
janë arrestuar, janë marr në pyetje, janë internuar apo qortuar. Mijëra prej tyre humbën
punën e tyre ose u dëbuan nga institucionet e tyre arsimore. Gjatë kësaj kohe, tensioni
midis komuniteteve,shqiptare dhe serbe vazhdoi të shkallëzohet.
Në 1969, Kisha Ortodokse Serbe e kishte urdhëruar klerikun të tij në Kosovë për të
përpiluar të dhëna për problemet e vazhdueshme të serbëve në Kosovë, duke kërkuar të
ushtrojë presion ndaj qeverisë në Beograd të bëjë më shumë për të mbrojtur serbët ne
Kosovë. Në shkurt 1982, kisha serbe filloj propagandimin e egër,gjoja se ne Kosove
shqiptarët “po shkatërrojnë,po djegin dhe po asgjesojnë” monumentet e shenjta sllave në
Kosovë .Shqetësimet e tilla kishin tërhequr interes në Beograd.
Tregime intriguese e propagandime “shtetërore” shfaqeshin kohë pas kohe në media të
Beogradit duke pohuar se serbët dhe malazezët ishin te persekutuar dhe te rrezikuar nga
shqiptarët.
Një faktor shtesë ishte edhe përkeqësimi i ekonomisë së Kosovës, i cili bëri krahinën një
zgjedhje të dobët për serbët që kërkojnë punë. Shqiptarët, si edhe serbët ishin të prirur të
1
2

Ibrahim Shala – filozof dhe sociolog (http://www.ibrahimshala.com/pranvera e madhe e vitit 1981)
Mark Thompson – Drejtor gjeneral i BBC, ish shef ekzekutiv i Channel 4
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favorizojnë bashkëatdhetarët e tyre kur benin rekrutimet e reja te punetoreve, por numri i
vendeve të punës ishte në çdo rast shumë pak për popullsinë. Një numër i madh i atyre që u
deklaronin si pjesetarë të etnisë shqiptare në fakt ishin nga komuniteti romë që nga njehere
ndodhte që të ishin te besimit islamik. Kosova ishte pjesa më e varfër e Jugosllavisë: me të
ardhura mesatare vjetore për frymë prej $ 795, krahasuar me mesataren federative prej $
2,635 (dhe 5,315 $ në Slloveni).

Kosova dhe ngritja e Sllobodan Milosheviçit në
skenën politike (1986–1990)
- Në Kosovë, nacionalizmi dhe separatizmi në rritje i shqiptarëve dhe urrejtja serbe
çonte në rritje të tensioneve etnike midis serbëve dhe shqiptarëve. Një atmosferë gjithnjë e
më tensionuese çoi në ate ku çdo incidenti,i çfardo natyre i jepej konotacion politikë duke
akuzuar dhe gjykuar shqiptarët per nacionalizem dhe separatizem.
Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve (SANU, nga inicialet serbe, САНУ) zhvilloi një
anketë(raport) me serbet qe kishin ikur nga Kosova dhe serbëve të cilët kishin mbetur në
Kosovë në 1985 dhe 1986. Raporti arriti në përfundimin se një pjesë e konsiderueshme e
këtyre të cilët kishin lënë ka qenë nën presionin e shqiptarëve për ta bërë këtë.3
Gjashtëmbëdhjetë anëtarë të shquar të SANU filluan punën në qershor 1985 në një projektdokument që u zbulua për publikun në shtator 1986. Memorandumi SANU, pasi ai është
bërë i njohur, ishte jashtëzakonisht i diskutueshëm. Ai u përqendrua gjoja në “vështirësitë
politike” që hasin serbët në Jugosllavi, duke i treguar Titos çalimet e qëllimshme qe i behen
pushtetit të Serbisë dhe vështirësitë e hasura të serbëve jashtë Serbisë.
- Memorandumi i kushtoi vëmendje të veçantë Kosovës, duke argumentuar gjoja se serbët e
krahinës janë duke iu nënshtruar nje gjenocidi "fizike, politike, ligjore dhe kulturore" në një
luftë "të hapur" që kishte qenë e vazhdueshme që nga pranvera e vitit 1981. Ai
memorandum pretendonte se statusi i Kosovës në 1986 ishte një nga humbjet me të medha
historike për serbët se çdo ngjarje që nga çlirimi otoman në 1804, duke e renditur atë mbi
katastrofa të tilla si pushtimi nazist ose pushtimi i Serbisë nga Austro-Hungarezet ne Luften
e Parë Botërore. Autorët e Memorandumit pohonin se kinse 200.000 serbë janë larguar nga
Kosova gjatë njëzet viteve të fundit dhe paralajmëronte se së shpejti nuk do te mbetet asnjë
prej tyre nëse gjërat nuk ndryshojnë në mënyrë radikale. Ai arriti në përfundimin se "Serbia
nuk duhet të jetë pasive dhe të presim e të shohim se çfarë të tjerët do të thonë, ashtu siç ka
bërë shpeshëherë në të kaluarën."
Memorandumi SANU u prit me shumë reagime të ndryshme. Shqiptarët e panë atë si një
thirrje për epërsi serbe në nivel lokal. Ata thanë se të gjithë emigrantët serbë e kishin lënë
Kosovën për arsye ekonomike. Nacionalitet tjera jugosllave, sidomos kroatët dhe sllovenët,
Ruza Petrovic, Marina Blagojevic (2000). "The Migration of Serbs and Montenegrins from Kosovo” –
Pjesa IV, faqe 1828, Editor MILOS MACURA Anetar i Akademise Serbe, BEOGRAD 1992, Publikuar nga
Akdemia e Artit dhe Shkences e Serbise Perkthyer ne gjuhen Angleze Tina Pribicevic; recenzent: Ivanka
Djuricic; editor teknik: Aleksandar Pavlovic. Eksemplare:2000 cope.
3

7

panë një kërcënim(rrezik) nga ky memorandum i SANU-ut. Vete serbet ishin te ndarë sa i
perket ketij memorandumi,shumë e pershendeten atë,ndersa komunistet e vjeter e
kundershtonin fort atë.
- Në mars te vitit 1989, Millosheviqi njoftoi per nje revolucion "anti-burokratike" 4 në
Kosovë dhe Vojvodinë, per kufizimin e autonomisë e tyre, si dhe vendosi një shtet-rrethim
dhe gjendjen te jashtëzakonshme në Kosovë për shkak të demonstratave të dhunshme, duke
rezultuar me 24 vdekje (duke përfshirë edhe dy policë). Millosheviqi dhe qeveria e tij pohoi
se ndryshimet kushtetuese janë të nevojshme për të mbrojtur serbët e mbetur në Kosovë
kundër ngacmimeve nga shumica shqiptare.

Heqja e autonomisë (1990-1996)
Slobodan Millosheviçi vazhdoi drejt qellimit te tij kur ne vitin 1990 ai revokojë
autonominë e Kosovës dhe të Vojvodinës duke i zëvendesuar udhëheqësit e zgjedhur lokal
me simpatizuesit e tij. Ç'është më e rëndësishmja dhe me interesante, pasi qe të dyja
krahinat kishin te drejtë vote si anëtar të Presidencës Jugosllave, kjo i sigurojë Millosheviçit
ne mënyrë automatike katër vota kur ketyre te dyjave u shtoheshin Serbia dhe Malin e Zi (i
cili ishte aleate i Serbisë). Perderisa Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Maqedonia kishin për
të mbajtur një aleancë me ankth për të parandaluar Millosheviqin nga këto levizje përmes
ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimet politike të Serbisë janë ratifikuar me një referendum
me 5 korrik 1990 në të gjithë republikën Serbisë, duke përfshirë Kosovën. Si rezultat i
këtyre masave më shumë se 80.000 shqiptarë të Kosovës ishin dëbuar nga vendet e tyre
shtetërore te punës. Një program i ri serb ishte i vendosur në të gjithë arsimin e lartë në
Kosovë, veprim i cili u kundërshtua nga shqiptarët që u kunderpërgjigjen duke krijuar
sistemin e tyre paralel arsimor.
Ndikimi në Kosovë ishte drastik. Heqja e autonomise u shoqërua me heqjen e
institucioneve të saj politike (duke përfshirë Lidhjen Komuniste të Kosovës 5), me
kuvendin e saj dhe qeverinë duke e shpërndarë zyrtarisht.Pasi qe shumica e ndermarrjeve
industriale së Kosovës ishte në pronësi të shtetit,keto ndryshime kushtetuese sollen
ndryshime edhe në shumicën të kuadrove të korporatave(ndëmarrjeve shtetorore) pasi qe
shumica prej tyre ishin shqipëtare dhe politika e Millosheviqit ishte ajo e debimit te tyre
4

Revolucion Anti-Burokratik - term, qe i referohet një seri protestash masive kundër qeverive të republikave jugosllave
dhe krahinave autonome gjatë 1988 dhe 1989, gjë që çoi në dorëheqjen e leadershipit të Kosovës, Vojvodinës dhe Malit të
Zi, si dhe kapjen e pushtetit nga politikanët të afërt me Sllobodan Millosheviqin.
5

The League of Communists of Kosovo was the Kosovo branch of the League of Communists of
Yugoslavia, the sole legal party of Yugoslavia from 1945 to 1990
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jashtë vendeve te punes. Teknikisht, pak ishin nga ata shqiptare qe u lejuan mbesin ne
vendet e tyre : pasi qe nga ata kerkohej qe te nenshkruajne “zotimin e besnikerisë”6 gjë që
shumica e shqiptarëve nuk do të nënshkruanin, edhe pse disa e bënë atë duke mbetur të
punësuar në këto ndërmarrje shtetërore deri në 1999.
Po ashtu edhe e drejta kulturore,e drejta e lirise se fjales dhe mediasë ishte e shtypur. E
vetmja gazetë në gjuhën shqipe, Rilindja, u ndalua per emetim dhe po ashtu dhe
transmetimet televizive dhe radios në gjuhën shqipe pushuan dhunshem.Gjuha shqipe me
nuk ishte gjuhë zyrtare e krahinës.Në Universitetin e Prishtinës,i cili shihej si një çerdhe e
nacionalizmit shqiptar, ishin debuar 800 pedagog universitarë dhe diku 22.500 deri 23.000
student u përjashtuan.
Rreth 40.000 trupa jugosllave dhe forca policore u vendosen ne Kosove duke bere kete
vende te dukej si një "shtet policor". Varfëria dhe papunësia arriti nivelet me te larta, me
rreth 80% të popullatës së Kosovës ishin te papunë.Kjo bëri qe gati një e treta e shqiptarëve
të rinje meshkuj zgjodhi rrugen e mergimit për të shkuar jashtë vendit (sidomos në
Gjermani dhe Zvicër), për të gjetur punë dhe njekohesisht ti ndihmoj familjes.Te rinje keta
qe ne nje kohe te ardhme do te ishin ata te cilat do te ktheheshin ne Kosove por jo me per te
perjetuar trishtime dhe maltretime te policise dhe ushtrise serbe.
Me thyerjen e Partise Komunsite te Kosoves në mënyrë efektive nga goditje e
Millosheviqit, pjese dermuese e shqiptareve u kyçen ne partine politike e quajtur Lidhja
Demokratike e Kosovës7, e udhëhequr nga shkrimtari Ibrahim Rugova. Ajo iu përgjigj
heqjes se autonomisë së Kosovës, duke ndjekur një politikë të rezistencës paqësore. Rugova
mori qëndrim se rezistenca e armatosur kunder forcave ushtarake të Serbisë do të ishte e
kotë dhe do të çonte vetëm në një gjakderdhje te madhe.
Ai u bëri thirrje popullatës shqiptare që të bojkotojne shtetin serbe (jugosllav) duke mos
marrë pjesë në asnjë nga zgjedhjet qe organizoheshin nga ata, pastaj po ashtu duke injoruar
projektin ushtarak (qe ishte i detyrueshme në Jugosllavi) dhe të mos i paguhej asnjë taksë
ose detyrim tjeter ketij shtetit. Ai gjithashtu bëri thirrje për krijimin e shkollave, klinika dhe
spitaleve paralele shqiptare. Në shtator te vitit 1991, Kuvendi “nën hije” i Kosovës
organizojë një referendum për pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht nga ngacmime të gjera
dhe të dhunës permanente nga forcat e sigurimit serb, referendumi arriti një pjesëmarrje
tejet te madhe deri ne 90% e prej tyre 98% (gati një milion vota) ishin per krijimin
"Republikes se Pavarur te Kosovës". Në maj 1992, me një referendum te dytë z.Ibrahim
Rugova zgjidhet President i Kosovës. Qeveria serbe injoroi të dy referendumet duke u
deklaruar se rezultatet nga ato referundeme janë të paligjshme dhe te pavlshme.

6

“zotimin e besnikerisë”- kishte te bente me ate se ata qe deshironin vendet e tyre te punes duhet ta njihnin ligjet serbe dhe te
pajtoheshin me gjendjen e re te krijuar dhe te punonin ne te mire te politikave dhe aspiratave serbe.d.m.th ti qendronin besnik politikes
serbe.

Lidhja Demokratike e Kosoves – e themeluar ne vitin 1989 nga intelektualet shqiptare e cila ne forme
paqesore luftonte per te drejtat e popullit shqiptare.
7
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Shpërthimi i Luftës (1996-1998)
Politika e rezistencës paqësore e Rugovës u tregua e suksesshme në mbajtjen e Kosovës të
qetë gjatë luftës ne Slloveni, dhe luftrat në Kroaci dhe Bosnjë gjatë fillimit të viteve 1990.
Në vitin 1997, Millosheviqi u promovua si president i Republikës Federale të Jugosllavisë
(Serbia dhe Mali i Zi)
Vazhdimi i represionit serb radikalizoj shumë shqiptarë, disa prej të cilëve vendosen se
vetëm rezistenca e armatosur do të jetë e efektshme ne një ndryshim të situatës. Më 22
prill, 1996, katër sulme ndaj personelit(forcave) të sigurisë serbe u kryen praktikisht në të
njëjtën kohë në disa pjesë të Kosovës. Një organizatë e panjohur deri ne atekohë e quajtur
"Ushtria Çlirimtare e Kosovës" (UÇK), më pas mori përgjegjësinë per fatin e popullit
shqiptarë. Natyra e organizimit te UÇK-së ishte shumë misterioze.
Besohej gjerësisht se UÇK-ja mori mbështetje financiare dhe materiale nga diaspora
shqiptare e Kosovës.
- Në fillim të 1997, Shqipëria ra në kaos pas rënies së presidentit Sali Berisha. Rezervat
ushtarake u plaçkitën nga grupet e caktuara bandash shqiptare dhe shumë prej te tyre u
futen ne Kosovë nga ana përendimore e saj dhe në kete mënyrë beri qe te rritej arsenali
ushtarak i UÇK-së.
Ne anen tjeter Z.Bujar Bukoshi, kryeministri “nën hije” në mërgim (në Cyrih, Zvicër) i asaj
kohe, e kishte krijuar një grup të quajtur FARK (Forcat e Armatosura të Republikës së
Kosovës) e cila ishte raportuar të ketë qenë e distancuar dhe e ndarë nga ana e UÇK-së në
vitin 1998.
Qeveria jugosllave e konsideronte UÇK-së forcë "terroriste" dhe "rebele", qe bëjnë sulme
ndaj policisë dhe civilëve, ndërsa shumica e shqiptarëve i shihnin luftëtarët e UÇK-së si
"luftëtarët e lirisë".
Në vitin 1998, departamenti i shtetit amerikan e kishte listuar UÇK-së si një organizatë
terroriste,8 dhe në 1999 “The Republican Policy Committee” i senatit te SHBA-ve kishte
shprehur pakënaqesit ne lidhje me "aleancën efektive" të administratës së Clintonit me
UÇK-në për shkak të "raporteve të shumta nga burime jozyrtare ne lidhje me reputacionin
e UÇK-së,se kinse ajo ishte e përfshirë nga afër me zgjerimin e rrjetit e krimit të
organizuar shqiptar,dhe kinse është e lidhur me organizatat terroriste të motivuar nga
ideologjit islamike radikale.9
8

written Testimony of Ralf Mutschke Assistant Director, Criminal Intelligence Directorate International
Criminal Police Organization — Interpol General Secretariat before a hearing of the Committee on the
Judiciary Subcommittee on Crime (2000-12-13). "The Threat Posed by the Convergence of Organized Crime,
Drugs Trafficking and Terrorism.". U.S. House Judiciary Committee.
http://judiciary.house.gov/Legacy/muts1213.htm. Retrieved 2008-05-31. "In 1998, the U.S. State Department
listed the KLA as a terrorist organization
9
The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with Terror, Drug Ties?". U.S. Senate,
Republican Policy Committee. 1999-03-31. http://www.senate.gov/~rpc/releases/1999/fr033199.htm.
Retrieved 2008-05-31
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Në vitin 2000, një artikull ne BBC i quajtur “Nato at War” tregonte se si Shtetet e
Bashkuara, të cilat e kishin përshkruar UÇK-bë si organizatë "terroriste", kërkonin tani qe
të formonin një marrëdhënie me të.10
Robert Gelbart i dërguari i SHBA në një deklarate të dhënë në kryeqytetin e Serbise,në
Beograd i referohej UÇK-së si organizatë terroriste dhe kjo fatkeqësisht ju dha fuqi dhe
mundësi forcave serbe që të jenë të ashpër dhe të pamëshirshëm në ndjekjen e tyre e që
rezultoi me qindra të vrarë (gra,fëmijë dhe njerëz të pafajshëm)në pamundësi që tu binin në
gjurmë UÇK-së,forcës së re shqiptare e cila më vonë edhe doli të ishte fituese. Në qershor
1998, ai zhvilloi bisedime me dy njerëz të cilët pohonin se ishin liderët politikë të UÇKsë,dhe të cilët i premtuan R.Gelbard se janë të gatshëm për një armpushim nëse ajo
kërkohej nga ndërkombëtaret deri sa te piqeshin kushtet për ndonjë zhvillim të ri mbi
kauzën e Kosovës.
Kriza u përshkallëzua në dhjetor 1997 në mbledhjen e Këshillit të Zbatimit të Paqes në
Bon, ku bashkësia ndërkombëtare (siç është definuar në Marrëveshjen e Dejtonit11) ranë
dakord për t'i dhënë Përfaqësuesit të Lartë në Bosnjë pushtet të plotë, duke përfshirë të
drejtën për të shkarkuar udhëheqësit e zgjedhur. Në të njëjtën kohë, diplomatët perëndimorë
këmbëngulnin qe edhe Kosova të diskutohet, dhe se Serbia dhe Jugosllavia të jenë të
përgjegjshëm për kërkesat e shqiptarëve atje. Delegacioni nga Serbia leshoi takimet me
protestë.
Kjo pastaj u pasua edhe me rikthimin e Grupit të Kontaktit për mbikqyrjen e fazave të
fundit të konfliktit boshnjak dhe deklaratave nga fuqitë evropiane që kërkonin nga Serbia
që të zgjidhte problemin e Kosovës.
UÇK-ja kishte intensifikuar sulmet papritmas, e përqëndruar në zonën e luginës së
Drenicës, në kompleksin e familjes Jashari e cila ishte pika e veçantë qendrore e kësaj
levizje.Vetëm pas disa ditë që i derguari i SHBA-ve Robert Gelbart e përshkroi UÇK-në si
një grup terrorist, policia serbe iu përgjigjë sulmeve të UÇK-së në zonën e Likoshanit ku
pas një beteje të zhvilluar në mes UÇK-së dhe forcave serbe mbetën të varë disa policë serb
dhe në shenjë hakmarrje focat serbe rrethuan fshatrat Likoshan dhe Qirez12 ,pasi i bastisën ,
plackitën dhe djegën shtëpitë e këtyre fshatrave ata ekzekutuan 24 civilë në mesin e të
cilëve kishte edhe fëmijë dhe një grua shtatëzanë. Kjo ishte masakra e parë ndaj civilëve
shqiptarë që forcat serbe ndërmorrën në Kosovë13. Aksionet e para të luftës së rëndë veç
kishin filluar.

Policia serbe filloi të ndjekë Jasharët dhe përkrahësit e tyre në fshatin Prekaz. Në një
përleshje me armë zjarri të artilerisë së rëndë në kompleksin e Jasharëve çoi në masakrën e
10

Allan Little(BBC correspondent) "Behind the Kosovo crisis". BBC.

11

The General Framework Agreement for Peace në Bosnjë dhe Hercegovinë, e njohur edhe si Marrëveshja e Dejtonit,
ose si Protokolli i Parisit ose marrëveshjes Dejton-Paris, është e marrëveshjes e paqes e arritur në bazën ushtarake airore
ne Wright-Patterson afër Dejtonit(Ohajo) në nëntor 1995, dhe e nënshkruar zyrtarisht në Paris më 14 dhjetor 1995. Këto
marrëveshje i dha fund luftës me se 3 vjeçare e gjusme në Bosnjë, një nga konfliktet e armatosura në ish-Republikës
Socialiste Federative të Jugosllavisë.
12

Beteja e njohur e Likoshanit dhe e Qirezit është zhvilluar më 28 shkurt të vitit 1998.

"Kosovo Chronology: From 1997 to the end of the conflict" – nga Central European & Adriatic Research
Group
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60 shqiptarëve të tjerë, shumica pjestarë të familjes Jashari, në mesin e të cilëve kishte
tetëmbëdhjetë gra ku dhjetë ishin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare14. Kjo ngjarje e
ndodhur më 5 mars u dënua masivisht nga kryeqytetet përendimore.Ish-sekretarja e SHBAve,Medllin Ollbrajt deklaroi se "kjo krizë nuk është vetëm një çështje e brendshme e RFJ".
Më 24 mars 1998, forcat serbe rrethuan fshatin Gllogjan, në zonën Operative te Dukagjinit,
dhe sulmuan njësinë e UÇK-së atje.Përkundër armatimit te rënde dhe perkushtimit të madh
që të asgjësojnë këto struktura, forcat serbe nuk arritën të shkatërrojnë njësinë UÇK-së e
cila kishte qenë objektiv i tyre.
Edhe pse ka pasur vdekje dhe lëndime të rënda te pala shqiptare, njesia në Gllogjan ishte
shume e pergatitur për tu shkatrruar ashtu siç synonin forcat serbe. Ajo kishte për t'u bërë
në fakt një nga qendrat më të forta te rezistencës ushtarake në luftën e ardhshme.
Një tjetër qendër e aktiviteteve të UÇK-së ishte një pjesë veriore e Shqipërisë në afërsi të
kufirit me Kosovën,në qytetin e Tropojes. Pas konfliktit civilë shqiptarë ne vitin 1997, një
kohë relativisht të gjatë një pjesë e Shqipërisë “nuk kontrollohej” nga autoritetet kombëtare.
Për më tepër, një pjesë relativisht e madhe e armatimit të ushtrisë shqiptare u plaçkitën.
Shumë nga këto armë të grabitura përfunduan në duart e UÇK-së e cila kishte vendosur
pozicionet e saj mbi zonën kufitare. Kjo ishte një bazë për organizimin e sulmeve dhe për
futjen e armëve në bastionin e Drenicës e cila gjindet në mes të Kosovës dhe në këtë
mënyrë prej saj pastaj të udhëhiqej e tërë lufta dhe të bëhej kominikimi më i lehtë me të
gjitha zonat tjera,po ashtu edhe shpërndarja e armëve.
Serbët gjithashtu vazhduan përpjekjet e tyre me diplomaci, duke u përpjekur për të
rregulluar bisedimet me stafin e Ibrahim Rugovës (bisedime të cilat Rugova me stafin e tij
refuzoi të marrë pjesë). Pas disa takimeve të dështuara, me palën shqiptare Ratko
Markoviq, kryetar i delegacionit serb për këto takime, kishte ftuar përfaqësuesit e pakicave
në Kosovë për të marrur pjesë dhe gjithashtu kishte ftuar dhe perfaqësuesit shqiptarë të cilët
nuk iu përgjigjen ftesës. Presidenti serb Milan Milutinoviç ndoqi një nga mbledhjet, edhe
pse Rugova nuk merrte pjesë. Rugova dhe stafi i tij këmbëngulnin për të biseduar me
zyrtarë jugosllavë, jo ata serbe, dhe vetëm për të diskutuar modalitetet e pavarësisë së
Kosovës dhe asnjë opcion tjetër.

Në këtë kohë u krijua edhe qeveria e re me përberje nga Partia Socialiste e Serbisë dhe
Partia Radikale Serbe. Ultra-nacionalisti serb dhe kryetari i Partisë Radikale,Vojislav
Sheshel u bë zëvendëskryeministër. Kjo rriti pakënaqësinë në mesin e diplomatëve
perëndimorë ndaj qëndrimit të tyre në raport me Serbinë.
- Në fillim të prillit, Serbia zhvilloj një referendum mbi çështjen e ndërhyrjeve të huaja në
krizën e Kosovës. Votuesit serbë kundërshtuan me vendosmëri çdo ndërhyrje të huaj në
këtë krizë.
Gjatë kësaj kohe, Presidenti jugosllav Millosheviç arriti një marrëveshje me Boris Jelcin e
Rusisë për të ndaluar veprimet sulmuese dhe per tu përgatitur për bisedime me shqiptarët,
të cilët, përmes tërë kësaj krize, nuk pranonin të bisedonin me palën serbe.Në fakt, takimi i
14

"Kosovo War Crimes Chronology". Human Rights Watch
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vetëm në mes të Millosheviqit dhe Ibrahim Rugovës u zhvillua më 15 maj 1998 në
Beograd, dy ditë pas Riçard Hollbruk njoftoi se do të bëhet.
Një muaj më vonë, Hollbruk15, pas një udhëtimi në Beograd ku ai iu kërcënua Millosheviçit
se nëse ai nuk bindet,do te ketë pasoja të rënda për vendin e tij,pastaj ai vizitoi zonat
kufitare të prekura nga luftimet në fillim të qershorit, atje ai ishte fotografuar shumë qartë
me përfarqësues të UÇK-së. Publikimi i këtyre imazheve dërgoi një sinjal te mbështetësit
dhe simpatizantët UÇK-së,dhe për vëzhguesit në përgjithësi, se SHBA ishte vendimtare në
mbështetje të UÇK-së dhe popullatës shqiptare në Kosovë.
Marrëveshja në mes Jelcinit dhe Millosheviçit lejonte që përfaqësuesit ndërkombëtarë të
ngrisin një mision në Kosovë për të monitoruar situatën atje. Ky ishte Misioni Vëzhgues
Diplomatik i Kosovës (KDOM)16, që filloi operacionet në fillim të korrikut. Qeveria
amerikane e përshëndeti këtë pjesë të marrëveshjes, por e denoncoi thirrjen për iniciativën e
një armëpushimi të përbashkët. Përkundrazi, amerikanët kërkonin që pala serbe-jugosllave
duhet të bënte armëpushimin "pavarësht aktiviteteve te UÇK-së ".
Pergjatë gjithë muajit qershor dhe korrik,UÇK-ja vazhdoi me “përparimet” saj. Ajo ishte
rreth e përqark Pejës,Gjakovës dhe kishte ngritur një “kryeqytet” të përkohshëm në qytetin
e Malishevës. Kishte pjesëtar që vepronin edhe në Suharek (tashmë Therandë),edhe në veri
në pjesën përendimore të Prishtinës. Ata kishin marr në dorë mihjen sipërfaqësore të
qymyrit në Belaçevc dhe Dobrosellë në fund të qershorit, duke kërcënuar furnizimin me
energji në rajon.
- Gjatë periudhes prej muajit korrik deri në tetor gjendja në Kosove u përkeqësua shumë,
njerezit vriteshin,me qindra e mijera prej tyre dëboheshin nga shtëpite e tyre e iknin neper
male pa kulm mbi kokë,pa ushqim,pa veshmbathje e ngrohje kur koha veq filloj të
keqësohet në fillet e vjeshtës.
Ndërkohë, ambasadori i SHBA në Republikën e Maqedonisë, Kristofer Hill, ishte derguar
për te vendosur buzë tavolines për bisedime delegacionin shqiptar, të udhëhequr nga
Rugova, dhe autoritetet serbe.Bisedimet kishin të bënin me mundësinë e arritjes së një
marrëveshje paqeje dhe të bisedohej për krijimin e kushteve për venndosjen e pushtetit të
NATO-së në Kosovë.Por megjithate ajo nuk u arrit si pasojë e mospajtimeve të palës serbe.
Gjatë një periudhe prej dy javësh, kërcënimet u intensifikuan,duke kulmuar me dhënien e
urdhërit nga strukturat udhëheqëse të Natos për gjendje gatishmërie.Gjithçka ishte e
gatshme për të fillluar bombardimin e caçeve serbe për derisa, Riçard Hollbruk shkoi në
Beograd, me shpresën e arritjes së një marrëveshjeje me Millosheviqin në lidhje me
vendosjen e një pranie të NATO-s në Kosovë.Së bashku me të shkoi edhe gjenerali
15

Richard Charles Albert Holbrooke (i lindur më 24 prill 1941),Tani përfaqësuesi i posaçëm për
në Afganistan dhe Pakistan në kuadrin e administratës Obama, është një diplomat i rangut të lartë
amerikan, redaktor reviste, autor, profesor, zyrtar i Trupave të Paqes. Ai është gjithashtu i vetmi
person që ka mbajtur poziten e Ndihmës-sekretar i Shtetit për dy rajone të ndryshme të botës (Azia
1977-1981, dhe Evropë 1994-1996)

Gjate luftes ishte i derguar i SHBA-ve per zgjidhjen konfliktit shqiptaro-serbe
16
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Michael Short, që kërcënoi Milosheviçin se do ta shkatërrojnë Beogradin nese ai nuk iu
bindet kërkesave të bashkësis ndërkombëtare. Diskutime të gjata dhe të dhimbshme shpunë
në Marrëveshjen e Verifikimit në Kosovë më 12 tetor, 1998.
Zyrtarisht, bashkësia ndërkombëtare kërkoi dhënien fund të luftimeve. Ajo në mënyrë
specifike kërkonte që serbët ti jepnin fund ofensivës së saj kundër UÇK-së ,dhe bënte
përpjekje të bindë UÇK-në të heqin dore nga kërkesa e tyre për pavarësi (të paktën për
momentin). Për më tepër, u bënë përpjekje për të bindur Millosheviçin që të lejonte hyrjen
e trupave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë.
Një armëpushim i ndërmjetësuar u arrit më 25 tetor 1998. Ky armëpushim paraqiti
mundësin e futjes së Misionit te Verifikimit në Kosovë (KVM)17, e cila ishte kontigjent i
madh paqeruajtes i trupave të paarmatosura te OSBE-së që monitoronin gjendjen (të
njohur zyrtarisht si verifiers),të cilët u vendosën në Kosovë. Fatkeqësisht numri i tyre ishte
i vogel dhe pamjaftueshmëria e tyre ishte e qartë që nga fillimi. Ata njiheshin me nofken
"clockëork oranges” 18 ndoshta dhe për arsye të makinave të tyre me ngjyrë portokalli të
ndezur.
Armëpushimi u prish brenda një periudhe të shkurtër kohore, mbrenda disa javësh dhe
luftimet rifilluan në dhjetor te vitit 1998 pasi UÇK-ja pushtoi disa bunkerë me pamje
strategjike nga autostrada Prishtinë-Podujevë..
- Periudha kohore tre mujore janar-mars e vitit 1999 e luftës solli një rritje të pasigurisë në
zonat urbane, duke përfshirë edhe bomba dhe vrasje. Ngjarje dhe sulme të tilla ndodhën
gjatë bisedimeve të Rambujesë në shkurt.

17

KVM- Kosovo Verification Mission clockwork oranges” – “portokaj ne kurdisje” nga nje perkthim bukfal, qe nenkupton gatishmerine tyre per
monitorim te gjendjes ne vatren e krizes.
18
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Masakra e Reçakut
Masakra e Reçakut, e cila përfshiu vrasjen e 45 shqiptarëve nga forcat serbe më 15 janar,
1999, ishte pika kulmore e konfliktit ose thënë me qart ishte ngjarja më e rëndë që kishte
ndodh deri në atë kohë në kuadër të konflikitit shqiptaro-serb ndoshta edhe pse si masaker u
shpalos dhe u zbulua falë prezences së misionit të OSCE sepse në Kosovë gjatë periudhës
pothuajse dy-tre vjeçare kishte pasur shume masakra të tilla për mos të thënë dhe më të
rënda.
Incidenti menjëherë u dënua dhe u gjykua si një masakër nga vendet perëndimore dhe
Kombet e Bashkuara të Këshillit të Sigurimit, dhe më vonë u bë bazë e një prej akuzave të
krimeve të luftës kundër Millosheviçit dhe zyrtarëve tjerë të lartë të strukturave
serbe.Detajet e asaj ngjarje të tragjikshme që ndodhi në Reçak u zbuluan menjëherë pasi
paraushtarakët serbë,pra autorët e krimit, u larguan nga vendi i ngjarjes.
Shumë kamera televizive të televizioneve botërore shfaqën ambasadorin William Walker19
duke ecur nëpër gjymtyrët e trupave shqiptarë civilë të masakruar.
Ngjarja ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të datës 15 janar 1999,kur fshati Reçak
(komuna e Shtimjes) u sulmua nga formacionet militare dhe paramilitare serbe. Pas
granatimeve të shumta nga artileria e rëndë ushtarake serbe, këto forca në orët e paradites u
futën në fshat dhe i filluan bastisjet shtëpi më shtëpi.
Në ato çaste të rënda, disa fshatarë, gjatë përpjekjeve të tyre për t'u larguar nga shtëpitë e
veta u kapën nga forcat kriminale serbe dhe, pa hezitim, u vranë e u masakruan në disa
lokalitete të fshatit. Ndërkaq, një grup tjetër prej 25 meshkujsh, u përpoqën të fshiheshin në
një shtepi, por edha ata u zbuluan nga njësite serbe.

Kriminelët serbe, këta civilë shqiptarë të pafajshëm, pasi i kishin rrahur mizorisht, me
kondak të pushkëve, me shqelma, me dru, me zinxhirë e me sende të tjera të forta, i nxorren
nga brendësia pra nga qendra e fshatit, i grumbulluan në një kodër të afërt mbi fshat, dhe
me gjakftohtësi të madhe, një nga një i pushkatuan dhe i masakruan. Gjatë këtij operacioni
shfarosës, u vranë 45 civilë të paarmatosur, në mesin e të cilëve ishte edhe një grua.
Të nesërmen (më 16 janar) në vendin e krimit, kishte dalur dhe shefi i Misionit të OSBE-së,
ambasadori amerikan William Woker. Ai, pasi vezhgoi trupat e e pajetë të shqiptarëve, e
cilësoi atë masakër rrënqethëse dhe e quajti krim kundër njerëzimit dhe se kishte qenë
19

William Graham Walker (Diplomat) -lindur 1 qershor 1935,është një diplomat veteran i SHBAve cili shërbeu si ambasador i SHBA në El Salvador dhe ishte udheheqes i misionit te OSCE-se
(Kosovo Verification Mission) ne Kosove. Ky ishte një mision paqeruajtës i ngritur nga Organizata për
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në një përpjekje të pasuksesshme për të ndalur dhunën e
vazhdueshme në Kosovë. Misioni është ndërprerë pas përfundimit të Luftës së Kosovës në qershor
1999. Në 24 nëntor 2008, ai u bë qytetar nderi i Republikës së Shqipërisë, titulli i dhënë nga
presidenti i Rep.Shqiperise Bamir Topi. Më 15 janar 2009, në përvjetorin e 10 të masakrës së
Reçakut, u nderua me medaljen e Artë të lirisë nga Presidenti dhe Kryeministri i Republikës së
Kosovës
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dëshmitar për krimet serbe kundër civilëve.Në mes të tjerash ai citoi keshtu :- “Nga ajo që
pashë nuk ngurroj të përshkruaj ndodhinë si masakër dhe krim kundër njerëzimit
(!)” - “Për nga pamja duket si ekzekutim. Duket se njerëzit pa kurrfarë vlere për jetët e
njerëzve kanë vrarë këta njerëz, që mua me duken si bujq, si punëtorë, si fshatarë, që
definitivisht nuk kanë merituar të vdesin kështu..“
Masakra ishte pikë kthese e luftës. NATO vendosi që konflikti mund të zgjidhet vetëm me
ndërhyrjen ushtarake për të evituar tragjedit e radhës që tashme nuk dukeshin edhe të
befasishme duke parë mizoritë serbe mbi civilët e pafajshem shqiptare.
NATO lëshoi një deklaratë që njoftonte se ishte e përgatitur për të nisur sulmet ajrore
kundër caçeve jugosllave "për të detyruar pajtueshmërinë me kërkesat e komunitetit
ndërkombëtar dhe për të arritur një zgjidhje politike". Ndërsa kjo ishte padyshim një
kërcënim për qeverinë e Millosheviqit, ajo gjithashtu përfshinte një kërcënim të koduar për
shqiptarët: çdo vendim do të varet nga pozicioni "dhe veprimet e udhëheqjes shqiptare të
Kosovës dhe të gjitha elementet e armatosura shqiptare të Kosovës në dhe rreth Kosovës."
Në fakt, NATO-ja iu kishte apeluar serbëve "të bëjnë paqe ose do të bombardoheshin" dhe
shqiptarëve "të bëjnë paqe ose NATO-ja do ti braktiste"
Grupi i Kontaktit lëshoi një grup të "parimeve të panegociueshme", i cili përbëhet nga një
paketë e njohur si "Status Quo Plus"-efektivisht kishte te bënte me restaurimin e
autonomisë para `90-ve të Kosovës brenda Serbisë, plus futjen e demokracisë dhe të
mbikëqyrjes nga organizatat ndërkombëtare.Ky grup gjithashtu bëri thirrje për një
konferencë paqeje që do mbahej në shkurt te vititi 1999 në Château de Rambouillet
(Rambuje)20 në periferi të Parisit.

Konferenca e Rambujesë (shkurt 1999)
Për zgjidhjen e çështjes apo konfliktit shqiptaro-serb ne Kosove detyrën kryesore për
përpunimin e planit e fituan Christoper Hill-i(si perfaqesues amerikan), Wolfgang
Petritsch(si perfaqesues gjerman) dhe – si përfaqësues i Rusisë – Boris Majakovski. Pas një
sërë bisedimesh e përgaditën planin, që qe versioni i shtatë i këtij propozimi, i prezantuar
në shtator 1998. Për të pritej të zhvillohet debati në kështjellën mesjetare Rambouillet, që e
zgjodhën duke i kënaqur apetitet e shtjerrura të qeverisë franceze. Në shiqim të parë
ambienti ku pritej të zhvillohej kjo konferencë ndërkombëtare dallohej krejtësisht prej
Dejtonit sipas pasurive që posedonte, këtu vinte në shprehje rezidenca historike e mbretërve
francez, kjo duhej ti përngjante një vendstrehimi para syve të mediave dhe larg opinionit
ndërkombëtar, ku pritej që bisedimet të zhvillohen larg botës së jashtme21. Ky plan nuk qe
i sukseshëm për shkak të zhvillimit të shpejtë teknologjik, që erdhi gjatë konferencës
boshnjako-sërbo-kroate në Amerikë dhe asaj sërbo-shqiptare në Francë: ky “blackout” që e
20

Château de Rambuje - është një kështjellë në qytetin e Rambujesë, departamenti Yvelines, në
rajonin Lle-de-France në Francë e veriut, 50 km (30 miles) në jugperëndim të Parisit. Ajo është
rezidencë verore e Presidencës Franceze.Kjo keshtjell u perdore si vend takim dypalesh ne
zhvillimin e negociatave per konfliktin e Kosoves ne shkuret te vitit 1999.
21 O. Levitin: Inside Moscow’s Kosovo Muddle, n.d., f. 136,pjesa I, viti 2000; Botuar nga: Routledge,
International Institute for Strategic Studies
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planifikuan nuk qe i sukseshëm për shkak të telefonave celularë, që i përdornin shpeshherë
delegacionet, kur atyre u dukej e nevojshme që ti informojnë gazetarët e strehuar përreth
kështjellës për këto apo ato imtësira të debateve apo të lidhen me këshilltarët e jashtëm.22
Për shkak të presionit të përfaqësuesve të shteteve anëtare të Natos dhe përfaqësuesit
shqiptar Pandeli Majkos frakcionet e ndryshme të shqiptarëve të Kosovës në fillim të
shkurtit i tejkaluan mosmarveshjet dhe sollën vendimin, se do të marin pjesë në negociata.
Vetëm Adem Demaçi nuk pajtohej me këtë dhe me 2 shkurt i bërri thirrje UÇK-së, që të
mos shkon në Rambuje, por pa sukses. Të nesërmen erdhe vendimi sa i përket përbërjes së
delegacionit shqiptar: duhej të kishte 16 anëtarë – përfaqësues të tri grupeve, që nuk e
reflektonin përbërjen e parlamentit ilegal në Kosovë, por tejet bukur e përfaqësonin
opinionin publik shqiptar. Partisë së Ibrahim Rugovës iu bashkangjit edhe LBD, që e pati
themeluar në shkurt 1998 Rexhep Qosja, ku u përfshinë edhe tri “personalitete të pavarura”,
në mes tyre dhe Veton Surroi. Përpos këtyre në delegacion qenë të përfshirë edhe
përfaqësuesit e UÇK-së me pesë krerët e tyre23.
Më vështirë ishte qe ti bindësh serbët që të vijnë në Rambuje, sepse në një moment e
refuzuan propozimin, që të debatojnë për çështjen e Kosovës në vend të huaj sepse përmes
kesaj ata në mënyrë direkte pranonin aspketin ndërkombëtar të krizës. Në fund Beogradi e
pranoi thirrjen ultimative të Grupit të Kontaktit, dhe vendosi që në Rambuje do të dërgon
një përbërje krejtësisht tjetër prej delegacionit shqiptar. Delegacioni shqiptar përfshiu
realitetin e përgjithshëm të shqiptarëve të Kosovës duke u prezantuar me një autoritet të
duhur, delegacioni serb për shkak të mungesës së kreut serb Millosheviç kishte peshë më të
vogël. Kreu sërb kishte frikë të vinte në Francë sepse atje ndoshta e priste akuza apo
fletarresti prej burgut të Tribunalit të Hagës, ai dyshonte – se ndoshta atë e kishte
nënshkruar prokuroja gjenerale24. Që ta bindin Millosheviçin për një mardhënie më
konstruktive, zonja Ollbrajtë personalisht i telefonoi dhe ju lutë ,që ti jepte delegacionit
sërb instruksione më fleksibile për pengimin e ballafaqimit të Natos me Sërbinë.
Millosheviçi në mënyrë dinake pati konstatuar: se detyra e tij e vetme paraqet se si duhet
dhe mundur mbrojtur sërbët në Kosovë, por për këtë nuk bëri asgjë. Në Rambuje e dërgoi
një delegacion trembëdhjetë antarësh, i përbërë prej politikanëve të kategorisë së dytë dhe
tretë, duke filluar me nënpresidentin sërb Ratko Markoviqin dhe nënpresidentin e qeverisë
jugosllave Nikolla Shainoviqin. Aty zunë vend edhe disa prej ekspertëve të së drejtës
kushtetutese, si dhe përfaqësuesit e komuniteteve etnike kosovare: sërbët, malazezët,
“shqiptarët kusilingë”, romët, turqët, goranët, muslimanët dhe egjyptasit (romët me banimin
e përhershëm), që qenë të lidhur për partinë e Millosheviçit.25
22

T. Youngs, M. Oakes dhe P.Bowers: Kosovo: NATO and Military Action, n.d., f.12,Pjesa I
,House of Common Library,mars 1999
23 W. Petritsch, K.Kaser dhe R.Pichler: “Kosovo/Kosova”, n.d., f.275, Pjesa III; Klagenfurt: Wieser

Verlag, 1999
24

M.Weller: The Crisis in Kosovo 1989-1999, n.d., f.228,Pjesa III, Washington, D.C. :Documents

and Analysis Publications Ltd., 1999
25

J. Rubin: A Very Personal War, pjesa e II-të:
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Ky “koalicion shumëngjyrësh” dëshironte ta theksonte përbërjen etnike të Kosovës si
dhe politikën zyrtare të Beogradit, që ti mbron interesat e të gjitha kombësive, në pajtim me
pohimin, që në dhjetor të vitit të kaluar e pati thënë kreu sërb për Washington Postin.-“
Konstatoi se shqiptarët lokalë nuk numërojnë as ma shumë se 800.000-900.000 njerëz
përderisa popullata serbe përbënë shumicën e popullatës së bashku me romët dhe
komunitetet tjera etnike, ma shumë se sa e thekson propaganda perendimore”.
Bisedat në Rambuje filluan me 6.shkurt 1999. Por nuk ndodhi pa probleme, sepse
pushtetmbajtësit sërb u munduan edhe në çastin e fundit ta pengojnë ardhjen e delegatëve të
UÇK-së në Francë, duke kanosur se do ti arrestojnë në aeroportin e Prishtinës. Pas
ndërhyrjes së fuqive të mëdha lejuan që të udhëtojnë pa asnjëfarë pengese, dhe kështu
Jacques Chirac-ut ia dhanë mundësinë, që disa orë më vonë e hapi mbledhjen zyrtare, me
fjalimin duke u bërë thirrje delegatëve prezent, që të lejojnë “që forcat e së mirës të
ngadhnjejnë mbi ato të këqijat”26. Pas këtyre fjalëve shpresëdhënëse udhëheqjen e këtij
takimi ua la në duar ministrave të jashtëm të Francës dhe Britanisë së Madhe që negociatat
vazhduan ti zhvillonin Petritschi, Majakovski dhe Hilli. Hilli në vend që të vepronte sipas
instruksioneve të Grupit të Kontaktit ai sillej sipas kërkesave të State Departmentit, i cili
nuk tregoi assesi gadishmëri për “rolin pozitiv” të diplomacisë franceze, që ta mbron
sovranitetin serb mbi Kosovën dhe rolin vendimtar të OKB-së tek tejkalimi i krizës27. Qysh
në fillim të konferencës në Rambuje klima politike qe tejet e tensionuar se sa në Dejton,
sepse regjimi sërb gjatë kësaj kohe kishte grumbulluar në Kosovë si dhe në kufijët përreth
saj njësi të reja ushtarake, përderisa përfaqësuesit e saj qysh prej fillimit e refuzonin
mundësinë, që drejtëpërsëdrejti ti zhvillojnë negociatat me palën shqiptare d.m.th. me
“terroristët shqiptar” sipas tyre. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar qenë të detyruar
ti zhvillojnë takimet e ndara si dhe me kalimin e tyre prej katit të parë ku gjindej
delegacioni sërb në të dytin i rezervuar për shqiptarët. Së pari delegacioneve ua dorëzuan
tekstin e marëveshjes politike që ia shtuan edhe tri anekse, ku theksonin se pikat kryesore të
Grupit të Kontaktit nuk janë objekt shqyrtimi. Pas ndërprerrjes së zjarrit në këtë plan
parashihej periudha kalimtare prej tre vitesh, ku Kosova do të mbetej nën regjimin sërb, por
në realitet do të gjindej nën mbrojtjejn e Natos, që shqiptarëve do tua garantonte
vetëqeverisjen apo autonominë speciale, serbëve dhe pakicave tjera u ofroi garanca të forta
për sigurinë e tyre. Në mbarim të kësaj periudhe do të thirrej konferenca ndërkombëtare, që
të vendosë për statusin përfundimtar të Kosovës.28

26
27
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Qysh në fillim të konferencës ekzistonte dallimi ndërmjet qëndrimeve të dyja
delegacioneve: përderisa shqiptarët e Kosovës kërkonin, sëpari nënshkrimin e
armëpushimit para fillimit të bisedave, sërbët nuk pajtoheshin me këtë, sepse kjo
nënkuptonte njohjen e UÇK-së. Nga ana tjetër deklaronin se janë të gatshëm për pranimin e
pikave elementare të dokumentit politik, duke shfaqur interes për dialogun e hapur, që nuk
zgjati shumë kohë. Pas fillimit të negociatave amerikanët i njoftuan për aspektet ushtarake
të zgjidhjes së ofruar, sepse dëshironin me ta ti shqyrtonin imtësisht, dhe disa ditë me
rradhë u “varrosën në një qetësi armiqësore”. Njëzet e pesë faqe teksti i gjatë, që ua patën
prezantuar, diplomatët amerikan duke u shakosë e quajtën “Plani i parë i Pentagonit” dhe
me këtë donin tu tregonin serbëve, se janë të gatshëm për lëshime në shumë aspekte. Ishte e
qartë se Wesly Clarku si dhe bashkëpunëtorët e tijë më të ngushtë e përpiluan këtë
dokument si një diktat i vërtetë, që nuk parashihte vetëm pushtimin e Kosovës me forcat e
Natos, por për ketë kërkonte imunitetin dhe lëvizjen e pakufizuar në tërë teritorin jugosllav,
së bashku me hapsirën ajrore dhe ujërat teritoriale. Tek realizimi i misionit të saj Nato-ja
kërkonte të drejtën për përdorimin e të gjitha aeroporteve, rrugëve, hekurudhave dhe
pikave detare të federatës jugosllave, duke mos paguar asnjëfarë tatimi29. Teksti i shkruar
ngjashëm me mostrën e marëveshjes së Dejtonit, u bë i njohur si “Shtesa B”. Henry
Kissinger-i30 e zhigosi si “dokument te mjerë diplomatik”, si një cinizëm politik për fillimin
e bombardimit. Kreu i diplomacisë jugosllave Zhivadin Jovanoviqi e refuzoi menjëher duke
konstuar se kuvendi serb para nisjes së delegacionit rreptësisht ua ndaloi debatin për
çfarëdoqoftë çështjesh ushtarake.31 Pa marrë parasysh veton e përmendur ishte tejet e qartë
se Millosheviçi nuk mundet ta pranon ardhjen e njësive të Natos në Kosovë: ngritja e tij
politike qe lidhur ngushtë me ripërtrijen e dominimit serb mbi Kosovën, pa asnjifarë frike
për pushtetin që posedonte mundej të pajtohej me protektoratin që e kërkonte aleanca
Verioroatlantike. Kërkesa e Natos i sillte në pikëpyetje themelet e sovranitetit sërb, na
përkujtonte në ultimatin e Austro-Hungarisë pas atentatit të Sarajevës më 1914, që duhej
kreu serb ta pranonte.32
Amerikanët e dëshironin këtë si vijon: qëllimi i tyre kryesor nuk ishte marrëveshja në
mes serbëve dhe shqiptarëve, por konsenzi i aleatëve europian për sulmin ajror, për të cilin
duhej treguar edhe skeptikëve më të mëdhenj, se kush është në Kosovë agresor dhe kush
viktimë. Për ta bindur palën sërbe që ti ikin qëndrimit refuzues ndaj shqiptarëve, duhej
zhvilluar presion mbi delegacionin kosovar që të japin dorëheqje prej kërkesave maksimale.
Kjo ishte më lehtë të thuash se sa ta bësh, sepse – pa mos i marë parasysh dallimet e
brendshme – qenë të njësuar për kërkesën e arritjes së pavarësisë, që duhej realizuar me anë
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të referendumit. Në planin e Hillit për shkak të presionit për referendumin nuk kishte asnji
fjalë.
Sipas parashikimeve fillestare negociatat në Rambuje duhej të zgjatnin një javë. Ani se
amerikanët kishin më shumë telashe që ta bindin delegacionin kosovar, që ta pranojnë
lojën e tyre, siç e parashikuan, me 14 shkurt e zgjatën për 7 ditë. Me 16 shkurt delegacioni
sërb ndërmjetësuesve ua prezantoi një dokument të gjatë, ku pjesa e saj më e madhe nuk qe
kompatibile me strukturën e përgjithëshme të marrëveshjes. Ky tentim i minimit të
negociatave e detyroi Hillin që të shkon në Beograd dhe ta bind Millosheviçin, që ti detyron
njerëzit e vet për një raport më konstruktiv, por edhe njëherit ia përkujtoi për rrrezikun e
sulmit të Natos. Kur u kthye në Rambuje, diplomati amerikan negociatave u dha një frymë
të re, ku si rezultat qe teksti, që i respektonte disa prej kërkesave serbe sa i përket “pakosë
politike”, që shkaktoi reagimin e menjihershëm të palës shqiptare 33. Me 18 shkurt
Petritschi dhe Hilli delegacioneve zyrtarisht ua prezantuan pjesën “ushtarake” të
marëveshjes, në mungesë të Majakovskit, i cili në këtë mënyrë shprehu mospajtimin e tij
me këtë përmbajtje. Serbët vazhdonin tek qëndrimi refuzues dhe tekstin nuk donin as ta
merrnin, sepse bëhej fjalë për një dokument njëanësor, i cili nuk e shpreh vullnetin e Grupit
të Kontaktit. Shqiptarët me keqardhje në të zbuluan, se sërish vërtetohet sovraniteti i
Jugosllavisë mbi Kosovën dhe kërkohet ç`armatimi i Ushtrisë Çlirimtare te Kosoves, ku
pritej kjo të ndodhte tre muaj pas ardhjes së Natos në Kosovë.34
Medlin Ollbrajtë qe tejet e mërzitur sepse filloi të mendonte se plani i saj do të mbaron
huq, dhe tenton kah krijimi i situatës “bardhë zi”, të nesërmen erdhi në Rambuje, që
personalisht ta merr kontrollin mbi bisedat. Sërish Hillin e dërgoi në Beograd me detyrë, që
të hynë në kontakt me Millosheviçin dhe me këtë ti tregon mbarë botës për gadishmërinë
amerikane për arritjen e kompromisit. Millosheviçi qe tejet i vetëdijshëm për këtë lojë pas
shpine dhe nuk dëshiroi asesi ta pranon ambasadorin.35.Gjatë kësaj kohe zonja Ollbrajtë u
mundua me mish e me shpirt ti bindë shqiptarët, që ta pranojnë planin e Hillit në
përgjithësi, sëbashku me shtesën e saj ushtarake -: “A nuk e kuptoni? Pa këtë marëveshje
nuk do të ketë ndërhyrje ajrore të Natos dhe njësive të saja, serbët me duart e lira edhe
matutje do ti therrin njerëzit tuaj.”36 Këto fjalë qenë tejet bindëse për shumicën e
delegacionit shqiptar, por jo edhe për elementet më radikale brenda saj, që me qëndrimin e
tyre refuzues krijuan një situatë tejet konfliktuale dhe i detyruan ndërmjetësuesit, që
mbarimin e konferencës e shtynë edhe njëherit deri në orën 13-të të 23.shkurtit. Me siguri
se pala serbe qe informuar për këtë, se çka është duke ndodhur në prapavijë vendosën ta
shfrytëzojnë rastin dhe filluan të theksojnë se së fundi mundet të pajtohen me praninë
33
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ndërkombëtare në Kosovë, nëse do të vjen deri tek marëveshja “e mirë”: sipas tyre mundej
te pranohet, që komuniteti ndërkombëtar sipas shmebullit të UNPROFOR-it37 ti dërgon në
Kosovë “kaltëroshët”, të armatosur me armë të lehta. Ishte e qartë se këtë zgjidhje nuk
mundeshin tua prezantonin amerikanëve dhe palës shqiptare,keshtu qe ata e gjetën aleatin
“e papritur” tek ministri i jashtëm italian Lamberto Dini, i cili në njërën prej mbledhjeve të
fundit deklaroi se shtetet europiane nuk kanë nevojë për intervenimin ushtarak dhe ajror të
Natos. Amerikanët qenë të dëshpruar dhe të befasuar për manovrimin e ministrit të jashtëm
italian sepse asnjëri prej europianëve nuk u distancua prej kësaj deklarate. Heshtja që
ndodhi pas ndërhyrjes së Dinit, zonja Ollbrajtë e ndërpreu me një konstatim të sajin:
“Lamberto, kjo nuk ka kuptim. E rëndësishmja është që serbët ta pranojnë praninë e njësive
të Natos.”38 .Edhe kësaj here europianët nuk reaguan fare duke e lënë Dinin në hije. Nuk
duhej pritur shumë kohë, përderisa në delegacionin amerikan filloi të qarkullon informata
që ministri i jashtëm italian prapa shpinës pati punuar kundër vullnetit dhe qëndrimeve të
shteteve aleate ku ishte takuar me presidentin Millan Milutinoviç (i cili pas mbarimit të
javës së parë të negociatave iu bashkangjit negociatorëve të palës sërbe) dhe ia dërgoi
dosjet sekrete. Disa muaj më vonë, kur James P.Rubini këtë ngjarje e zbuloi në pjesën e
parë të artikullit për Rambujenë, që e botoi Financial Times-i, zonja Medlinë Ollbrajt i
telefonoi kolegut të saj italian dhe ia garantoi se “nuk njihet “ në interpretimin e ish kolegut
të saj.
Tek “vetëdijësimi” i atyre anëtarëve të delegacionit kosovar, që insistuan tek qëndrimi
negativ apo refuzues për planin amerikan, në shumë pikëpamje ndikoi letra e shkrimtarit të
njohur shqiptar Ismail Kadare. Me vendosshmëri te plote theksoi, se duhet ta pranojnë
propozimin e zonjës Ollbrajtë, nëse nuk duan të jenë përgjegjës për dështimin e
konferencës: “ Është e qartë se,” shkruante, “se strategjia serbe bazohet po në këtë kurth:
duan që shqiptarët të jenë ri përgjegjës apo përgjegjës për këtë, veten duan ta paraqesin si
jofajtor. Më shumë nuk mundet të presin prej kësaj konference serbët. Për ta kjo do të ishte
fitorja më e madhe.39 Pas kësaj ndërhyrje vetëm Hashim Thaçi insistonte në kokëfortësinë
e tij. Dhe së fundi e ndryshoi mendimin, tek kjo dukshëm ndikoi verejtja amerikane e
shkopit,qe kërcënoi se shqiptarët do ti le në përqafim të fatit të tyre dhe do t`ua ndërpresë
çdo lloj ndihme, që e marrin prej së jashtmi, nëse do të vazhdojnë tek refuzimi i
nënshkrimit dhe firmosjes së marëveshjes. Në anën tjetër asesi nuk u këshillua me
britanezët dhe francezët dhe me 22.shkurt 1999 në delegacionin shqiptar e adresoi një letër
(të pa nënshkruar), ku e premtonte, se pas tri viteve kalimtare do të shpallej në Kosovë
referendumi për statusin përfundimtar të Kosovës, edhepse kjo nuk do të theksohet haptazi
në tekstin, që duhej ta pranonin në Rambuje.40 Nëse Sërbët nuk do ta nënshkruanin
37
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marëveshjen do të dënoheshin me intervenimin ajror të Natos. Që ti tregon Thaçit se me sa
seriozitet mendon, prej Brukselit e thirri gjeneralin Uesli Klarkun, që ta informon detalisht
për planin e sulmit në Jugosllavi, që e kishte të përgaditur në tavolinë. Francezët nuk qenë
asesi të inspiruar për këtë potezë: sepse u munduan, aq sa ishte e mundur, ta sabotojnë
politikën amerikane, Klarkut ia bënë të pamundur ardhjen deri tek kështjella, duke theksuar
se prania e kreut suprem të Natos do ti nervozonte pjesëtarët e delegacionit sërb. Për ta
tejkaluar këtë pengesë të papritur, zonja Ollbrajtë duhej ta bindte ministrin e jashtëm
francez Hubert Vedrinin, që ta lejon, që delegatët e UÇK-së ta lëshojnë Rambujenë dhe të
takohen me gjeneralin W.Klark në një bazë ushtarake. Hashim Thaçi i cili u gjet në mes të
thirrjeve të Adem Demaçit per mospranim, krerëve gueril në Kosovë si dhe përkrahësve të
tijë , që i kundërviheshin çfarëdo lëshimi, dhe çekanit të zonjës së hidhëruar Ollbrjat, në
fund propozoi zgjidhjen e kompromistë: delegatët shqiptar do ta pranojnë marëveshjen,
s`bashku me pjesën për shkrirjen e shpalljes së pavarësisë, dokumentin do ta nënshkruajnë
pas dy javësh, kjo kohë e fituar qe e nevojshme për ti sqaruar popullit, si dhe krerëve civil
dhe ushtarak shqiptare përmbajtjen e kësaj marëveshje.41
Pas ngjarjeve të ndryshme dramatike delegacioni shqiptar me 23.shkurt 1999 Veton
Surroit ia besoi detyrën, që në emër të gjithëve ta paragrafon tekstin e marëveshjes. Në
momentin e fundit në të e përfshinë fjalinë për “vullnetin e popullit”, që duhet patjetër
respektuar, kur pas tri vitesh do të vjen koha për fatin përfundimtar të Kosovës. Ky tekst
pak a shumë i dyshimtë lejonte, që palët në konflikt e interpretonin secila sipas dëshires së
vet, edhe aq ma shumë, sepse në fjalinë e njëjtë theksohej edhe dokumenti final i Helsinkut,
që definonte mosndryshimin e kufijëve në Evropë, vetëm në rastin e marëveshjes në mes
subjekteve të interesuar. Që kësaj ti jepnin një ton më juridik, i bënë thirrje Këshillit të
Sigurimit, që me anë të rezolutës këtë marëveshje ta firmosë dhe të vendosë për lejimn e
njësive ndërkombëtare në Kosovë, që duhej ta mbartnin një emër neutral KFOR
(International Military Force in Kosovo). Përpos njësive të anëtareve të Natos në KFOR
duhet të marin pjesë edhe ato ruse, d.m.th. nën kontrollin e saj.42
Amerikanët qenë të bindur se patën arritur pikën ku nuk ka kthim prapa: nëse Thaçi do ti
mbetet besnik premtimit të tij europianët do të detyrohen ta pranojnë sulmin ajror në
Jugosllavi, sepse do të bëhet e qartë, se vetëm serbët janë fajtor për rrethanat konfliktuale
në Kosovë. Ata patën insistuar në obstruksionin e tyre duke theksuar, se duhet vazhduar
debatin për pjesën politike të planit të Hillit, njëherit duhej injoruar pjesa e saj ushtarake.
Nëse pas një periudhe tri javore do të kishin qenë po të njëjtit mendim, komuniteti
ndërkombëtar do të duhej ta pranonte, se vetëm kanosja serioze e Natos do ta detyron
Millosheviçin për një raport tjetër me ta. Millosheviçi do të duhej të zgjidhte në mes luftës
dhe paqës. Që ta bindë për këtë zonja Ollbrajtë nën inisiativën e Millutinoviçit, edhe
41
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njëherë e thirri nëpërmjet telefonit dhe i propozoi takimin personal me të në Gjenevë, ku do
të bisedonin për çështjen më të ndjeshme, d.m.th. për praninë e njësive të Natos në Kosovë.
Millosheviçi ardhjen e tij e premtoi, por këtë nuk e realizoi dot43. Kjo asesi nuk i pengoi
amerikanët, sepse me 24.shkurt në mbledhjen e Këshillit të Aleancës Veriatlantike u
munduan ti bindin europianët,që ti akuzojnë serbët, se janë fajtor për kollapsin e
negociatave dhe le të shprehin koncenzusin e tyre për intervenimin e Natos. Këtu hasën në
një qëndrim tejet negativ të shumicës së shteteve anëtare, që mendonin, se së pari duhet
përfunduar procesin e negocimit duke e shfrytëzuar pushimin, për të cilin erdhi, për
refleksionet dhe per rolin e Natos në këtë çështje në tërësi.44
Edhe pse marreveshja u nenshkrua nga pala shqiptare ne fakt ajo si tërësi u refezua nga pala
serbe veçanerisht te pjesa ushtarake e marreveshjes,dhe në fakt përbënte një dështim në
vete të kësaj tentative për arritje të zgjidhjes së konflliktit në mënyre paqësore.Edhe pse
nga rrafshi diplomatike ishte një arritje e madhe e palës dhe delegacionit shqiptarë duke
treguar seriozitetin dhe interesimin për zgjidhjen e konfliktit në rrugë paqësore,dhe në fakt
bënë që Serbia të hedhte në pah fytyrën e saj të vërtetë dhe se ushtarët e UÇK-së të cilët
luftonin për lirin e popullit të tyre të mos shiheshin më si terroristë.Me një fjalë kjo
konference forcoi perkrahjen ndërkombëtare për popullinë e Kosovës.
Ngjarjet në vazhdim u zhvulluan me shpejtësi të madhe pas dështimit për marreveshje në
Rambuje.Një javë para fillimit të bombardimeve të NATO-s,udhëheqësi paraushtarak
serb,Arkani45 doli para hotelit Hyatt në Beograd, ku shumica e gazetarëve përendimor ishin
duke qëndruar dhe urdhëroi të gjithë ata për te leshuar Beogradin,kuptimisht edhe
Jugosllavin,në të kundërtën nuk do të pergjigjej për verprimet e tij.46 Vëzhguesit
ndërkombëtarë te OSBE-se u tërhoqen më 22 mars, nga frika për sigurinë e tyre përpara nje
fushata ushtarake të bombardimeve të NATO-s që pritej të fillonte. Dy ditë më pas, 24
mars, NATO filloi bombardimet.Ishte momenti me i lumutur dhe njekohesisht me tmerrues
per shume familje shqiptare ne Kosove.Bashke me sulmet e NATO-s mbi caqet
serbe,ndjenjave antishqiptare të forcave serbe iu shtua edhe ndjenja e hakmarrjes ndaj
popullit të pambrojtur shqiptare dhe kështu filluan dhe sulmet e rënda dhe makabre te
forcave serbe mbi popullaten e pafajshme dhe civile shqiptare.
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4.FILLIMI I BOMBARDIMEVE AJRORE TË NATO-së

Fushata e bombardimeve ajrore të NATO-s zgjati nga 22 mars deri 11 qershor 1999, ku u
perfshin diku rreth 1,000 avionë që kane operuar kryesisht nga bazat në Itali dhe nga anijet
detare luftarake dhe transportuse avionësh të vendosur në Detin Adriatik.
Të gjithë anëtarët e NATO-s kanë qenë të përfshirë në një farë mase në këtë intervenim te
NATO-se, edhe Greqia, pavarësisht kundërshtimit të saj publik ndaj ketyre sulmeve. Gjatë
dhjetë javë të konfliktit, aeroplanët e NATO-s fluturuan dhe realizuan mbi 38.000 misione
luftarake. Për Forcat Ajrore Gjermane (Luftëaffe)47, kjo ishte hera e parë që kishin marrë
pjesë në një konflikt që prej Luftës së Dytë Botërore.
Qëllimi dhe motoja e shpallur e operacionit të NATO-s ishte i plasuar nga zëdhënësi i saj
dhe ishte "Serbët jashtë, paqëruajtësit brenda, refugjatët të kthehen prapa". Kjo do të
nënkuptonte që trupat jugosllave do të duhet të largohen nga Kosova dhe të zëvendësohen
nga paqeruajtësit ndërkombëtarë për të siguruar që refugjatët shqiptarë mund të kthehen në
shtëpitë e tyre. Fushata e NATO-s fillimisht ishte projektuar për të shkatërruar mbrojtjen
ajrore jugosllave dhe objekteve te medha ushtarake. Kjo nuk shkoi edhe shumë mirë në
fillim, si pasoje e motit te keq qe pengonte shumë pilotët e NATO-s
Udheheqesit e NATO-s kishin nënçmuar seriozisht Millosheviçin duke menduar se ai nuk
do të rezistojë por nuk doli te jete ashtu sepse forcat serbe nuk u dorezuan dhe per me teper
mundoheshin qe tiu kunderviheshin sulmeve ajrore te NATO-së.
Madje “disa” në Bruksel mendonin se fushata do të zgjasë më shumë se disa ditë siç ishte
parashikuar, dhe bombardimet e para dukeshin si nje “shpim i lehtë gjilpere”, dhe se nuk
ishin aq te forta ne krahasim me bombardimet e përqendruar me parë në Bagdad (Irak) në
1991 ne konfliktin e Kuvajtit .
Në terren, spastrimi etnik nga serbët rritej dhe brenda një jave të fillimit të luftës
(bombardimeve), rreth 300,000 shqiptarë të Kosovës kishin ikur në Shqipërin fqinje dhe në
Republikën e Maqedonisë,ndersa me mijëra e më shumë të zhvendosur brenda per brenda
Kosovës.
Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kishin njoftuar se 850.000 njerëz, kryesisht shqiptarë,
ishin larguar nga shtëpitë e tyre.
Operacionet ushtarake të NATO-s gjithnjë e më shumë sulmonin njësitë jugosllave në
terren, duke i goditur edhe objektivat e vogëla si tanke individuale dhe pjesë artilerie, si dhe
vazhdonin me bombardimet e strategjike. Ky aktivitet megjithatë ishte i kufizuar rëndë nga
politika, si p.sh çdo objektiv duhej të miratohej nga të gjithë shtetet anëtare
Luftwaffe (shqiptim gjermanisht: [lʊftvafə] (të dëgjuar)) (rrjedh nga fjalët "Luft" = ajri dhe "Waffe"
= armë) është një term i përgjithshëm gjermane për një forcë ajrore. Ky është edhe emri zyrtar për
dy nga katër forcat ajrore gjermane historike, krahu e ajror Wehrmacht i themeluar në 1935 dhe i
shpërbere në 1946, dhe krahu aktual Bundeswehr i themeluar në vitin 1956.
47
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(nëntëmbëdhjetë). Mali i Zi, i cili ne ate kohe ishte pjese e Jugosllavise u bombardua në
disa raste, por e NATO-s në fund vendosi për të mbështetur pozitën e pasigurt e antiMillosheviçiane te kreut te saj, Gjukanoviç.
Sulmi i ashtuquajtur "dual-use"48 pati objektiv dhe sulmoi duke përfshirë urat përtej
Danubit, fabrikat, stacionet e energjisë, te telekomunikacionit dhe zyrat qendrore të
majtistëve jugosllav, një parti politike e udhëhequr nga gruaja e Millosheviçit, dhe
ndertesen e televizionit shtetëror serb.
“Disa” i panë këto veprime si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe me konventat e
Gjenevës në veçanti. NATO-s, megjithatë, pohoi se këto objekte janë potencialisht të
dobishme për ushtrinë jugosllave dhe se bombardimet e tyre justifikoheshin për këtë arsye.
- Në fillim të majit, një aeroplan i NATO-s “sulmoi” një autokolonë refugjatësh shqiptar,
duke besuar se ishte një konvoj ushtarak jugosllav, duke vrarë rreth pesëdhjetë vetë49.
NATO-s pranoi gabimin e saj pesë ditë më vonë, por serbët e akuzoin NATO-n se kishte
sulmuar me qëllim refugjatët. Më 7 maj, bombat e NATO-s goditën ambasadën kineze në
Beograd, duke vrarë tre gazetarë kinez. NATO-s deklaroi se kishte qëlluar në pozita
jugosllave. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-s më vonë kërkuan ndjesë për bombën, duke
thënë se kjo ka ndodhur për shkak të një hartë të vjetruar nga CIA-s50. Kjo u kundërshtua
nga një raport i përbashkët nga gazeta “The Observer” (nga Mbretëria e Bashkuar) dhe
“Politiken” (nga Danimarkë)51 te cilat pretendonin se NATO kishte bombarduar me qëllim
ambasadën për shkak se ajo ishte duke u përdorur si një stacion transmetimi për radio
sinjalet e ushtrisë jugosllave. Kjo ngjarje tensionoi marrëdhëniet midis Kinës dhe vendeve
të NATO-s, dhe provokoi demonstrata para ambasadave perëndimore në Pekin.
Në një tjetër incident të madhe në burgun e Dubravës në Kosovë, qeveria jugosllave
“lajmeroj” per 85 viktima civile të vrare sipas tyre nga bombardimet e NATO-s. Hulumtii i
Human Rights Watch52 në Kosovë, rezultoi me ate se tetëmbëdhjetë të burgosurit u vranë
nga bombat e NATO-s më 21 maj (tre të burgosur dhe një roje u vranë në një sulm më parë
më 19 maj).
Me fillimin e prillit, konflikti dukej pak më afër një rezolute të vendeve të NATO-s,te cilat
filluan të mendojnë seriozisht për një operacion tokësor për pushtim të Kosovës. Kjo do të
"dual-use” është një term i përdorur shpesh në politikë dhe diplomaci për të referuar menyren
apo metoden e cila mund të përdoret për dy qëllime paqësore dhe ushtarake.
49
Ne fakt kjo ishte dinakeri serbe te cilet kishin futur me qelllim disa tankse dhe disa mjete motorike
ushtarake jugosllav ne mesin e autokolones se refugjatave qe ne kete menyre te prokonin sulmin ajror te
NATO-s e pastaj te propagandonin se gjoja NATO kishte sulmuar civile e veçanerisht civil shqiptar.
50
(CIA) Agjencisë Qëndrore të Intelegjencës - është një agjenci civile e shërbimit të fshehtë në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës,përgjegjëse e qeverisë për ofrimin e shërbimit të fshehtë të
sigurimit kombëtar për politikëbërësit të lartë të Shteteve të Bashkuara. CIA-s gjithashtu
angazhohet në veprimtari të fshehtë me kërkesë të Presidentit të Shteteve të Bashkuara.
51
John Sweeney, Jens Holsoe, Ed Vulliamy (1999-10-17). "Nato bombed Chinese deliberately". London: The
Guardian.
52
Human Rights Watch ( Helsinki Watch) është një organizatë ndërkombëtare jo-qeveritare që
bën kërkime dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut. selinë e saj e ka në New York City dhe ka zyra në
Berlin, Bruksel, Chicago, Gjenevë, Johanesburg, Londër, Los Angeles, Moskë, Paris, San
Francisko, Tokio, Toronto, dhe Washington.
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duhej të organizohej shumë shpejt, pasi kishte pak kohë para se të vinte dimri .Pushtimi
planifikohej te behej nëpërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë verilindore.
Presidenti i SHBA Bill Klinton, megjithatë,hezitonte të angazhohen forcat amerikane për
një ofensivë tokësore. Në vend të kësaj, SHBA autorizoi një operacion të CIA-s për të
trainuar pjestaret e UÇK-së për të sabotuar dhe destabilizuar forcat dhe ushtrin serbe53. Në
të njëjtën kohë, negociatorët finlandeze dhe ruse vazhduan në përpjekje për të bindur
Millosheviçin të tërhiqet. Ai njihet më në fund se e NATO-s ishte serioze në zgjidhjen e saj
për t'i dhënë fund konfliktit në një mënyrë apo një tjetër dhe se Rusia nuk do të ndërhynte
për të mbrojtur Serbinë pavarësisht nga retorika e fortë anti-NATO e Moskës. I ballafaquar
me situat te pavolitshme Millosheviçit nuk i kishte mbetur tjeter veç se te pranoj kushtet e
ofruara nga një ekip ndërmjetësisht finlandezo-rusë dhe ranë dakord për një prani ushtarake
në Kosovë e kryesuar nga OKB, por duke përfshirë trupat e NATO-s.Dakordimi u arrit me
marreveshjen e Kumanoves me 09 qershor 1999 ose siç quhet edhe ndryshe Marreveshja
Tekniko-Ushtarake,e cila ne mes te tjerave parashihte,nderprerjen e luftimeve ne mes
forcave te NATO-s dhe atyre ushtarake,lejimin e futjes nderkombetare qe udhehiqej nga
misioni OKB-se dhe forcat e NATO-se qe do te mbronin kufirin e Kosoves,pranimin e
marreveshjes dhe miratimin e saj ne parlamentin jugosllav,demilitarizimin e UÇK-se etj.
Forcat speciale Norvegjeze Hærens Jegerkommando dhe Forsvarets Spesialkommando
bashkëpunuan me struktura te UÇK-së në mbledhjen e informacionit të inteligjencës.Futjen
dhe pushtimin e Kosoves forcat speciale norvegjeze e kishin pregaditur se bashku me
strukturat e UÇK-se ne malin Ramno ne kifirin midis Maqedonisë dhe Kosovës .Pushtimi u
be me 12 qershor ku së bashku me forcat speciale britanike, forcat norvegjeze të veçanta
ishin të parët që kaluan kufirin për në Kosovë. Sipas Keith Graves ne rrjetin televiziv Sky
News,trupat norvegjeze ishin tashmë brenda Kosovës dy ditë para se te marshonin në të
forcat e tjera dhe ishin ndër të parët qe hyn në Prishtinë54.
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Walter Rodgers, Carl Rochelle and Matthew Chance (1999-05-24). "CIA reportedly authorized to develop
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http://www.cnn.com/WORLD/europe/9905/24/kosovo.01/. Retrieved 2008-07-22.
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5.TËRHEQJA E FORCAVE JUGOSLLAVE DHE FUTJA E FORCAVE
TË KFOR-it
Më 3 qershor te vitit 1999 Millosheviçi kapitulloi dhe pranoi kushtet e paqes sipas
Marreveshjes se Kumanoves. Më 10 qershor 1999, pas një fushate ajrore që zgjati
shtatëdhjetë e shtatë ditë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, z.Havier Solana njoftoi se ai e
kishte udhëzuar, gjeneralin Uesli Klark, komandantin suprem, qe përkohësisht të ndërpresë
operacionet ajrore te NATO-s kundër Jugosllavisë. Ky vendim është marrë pas
konsultimeve me Këshillin e Atlantikut të Veriut dhe vërtetimin nga Gjenerali Klark se
tërheqja e plotë e forcave jugosllave nga Kosova kishte filluar.
Tërheqja ishte në përputhje me Marrëveshjen Ushtarake-Teknike(e ashtuquajtura e
Kumanoves) e lidhur ndërmjet NATO-s dhe Republikës Federale të Jugosllavisë në
mbrëmjen e 9 qershorit. Marrëveshja u nënshkrua nga Lt Përgjithshëm Sir Michael
Jackson, në emër të NATO-s, dhe nga koloneli Svetozar Marjanoviç,gjeneral i
përgjithshëm të ushtrisë jugosllave dhe gjeneral-lejtnant Obrad Stevanoviç, në emër të
qeverive të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikes se Serbisë, dhe nga pala
shqiptare gjithashtu(nga strukturat ushtarake dhe politike te saj). Tërheqja ishte në
përputhje me marrëveshjen në mes të Republikës Federative të Jugosllavisë dhe Bashkimit
Europian dhe Rusisë, e ndermjetesuar nga presidenti i Finlandës Ahtisari dhe Z. Viktor
Chernomyrdin, ish-kryeministri i Rusisë, marreveshje e arritur më 3 qershor.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s kishte informuar per keto zhvillime Sekretarin e
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, z. Kofi Annan, dhe kryetarin të Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara te cilet kishin pergatitiur bazen politike te kesaj
nderhyrje dhe kishin pergatitur nje rezolute e cila ishte votuar ne Keshillin e Sigurimin e
quajtur Rezoluta 1244 e cila ne fakt percaktonte statusin e Kosoven ende si pjese te
Jugosllavise por primare ishte pozita e saj si vende dhe hapesirë nen protektorat
nderkombetare.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s u bëri thirrje të gjitha palëve në konflikt të japin
mundësinë për paqe dhe u bëri thirrje atyre që të përmbushin detyrimet e tyre sipas
marrëveshjes që ishte lidhur.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s deklaroi se ishte gati për të ndërmarrë misionin e saj të
ri për të sjellë njerëzit mbrapa në shtëpitë e tyre dhe për të ndërtuar një jete te qëndrueshme
dhe vetëm paqe në Kosovë. 55
Më 12 qershor, pasi Millosheviçi i pranoi kushtet, KFOR-i filloi të hyrë në Kosovë.
KFOR-i, një forcë e NATO-s, e cila ishte përgatitur për të kryer operacione luftarke, por në
fund ne kete rast misioni i kesaj force ishte vetëm paqeruajtës.
Kjo përbëhej kryesisht nga forcat britanike, franceze,gjermane,italiane dhe amerikane, te
cilat ishin te vendosura neper regjione te caktuara me te medha por se bashku me to ishin
edhe forca te vendeve tjerat te NATO-s qe vepronin bashkarisht me njeren nga keto pese
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forcat e superfuqive boterore. Komandanti i pare i kesaj force ishte Gjenerali i Armates
Britaneze Gjeneral Mike Jackson 56.
Gjatë inkursionit fillestare,pra gjate hyrjes se tyre brenda Kosoves ushtarët amerikane u
përshëndet nga shqiptarët qe brohorisnin dhe hidhnin lule nga gezimi per futjen e ushtarëve
amerikan dhe atyre te KFOR-it dhe ne pergjithesi per fundin e tmerrit te perjetuar si pasojë
e terrorit serb.
Pas fushatës ushtarake, përfshirja e paqeruajtësve rusë doli te ishte tensionuese dhe sfiduese
për forcat e NATO-s në Kosovë. Rusët pritnin qe të kenin një regjion të pavarur në
Kosovës,pra njerin nga 4-5 regjionet e medha ne menyre qe te administronin vetë. Pa
komunikim paraprak ose koordinim me NATO-n, forcat ruse hynë në Kosovë nga Bosnja
dhe u vendosen ne aeroportin e Prishtinës.
Me pranim e pesë kushteve bazë të Aleances së NATO-s nga ana e Millosheviçit si
kompromis ai kërkoi që në kuader të forcave paqësore të ketë edhe ushtarë nga Armata
Ruse. Një kërkesë të këtill e mbështeti edhe i deleguari rus (Qernomirdin) për bisedime me
Millosheviçin së bashku me kryetarin e Finlandes ,Ahtisarin. Edhe pse u mbështet kjo
kërkes pa pëlqimin e Aleances, ajo nuk paraqiste problem të dukshëm. U muar vendim që
për detaje të bisedohet më vonë në mes NATO-s dhe ushtrisë Ruse. Derisa u bisedua në
Kumanovë për nënshkrimin e marrëveshjes për tërheqje të ushtrise jugosllave, ushtria Ruse
kerkoi nga trupat ruse në Bosnje që të nisin nji kontigjent të ushtarëve drejtë Kosovës,
vetëm e vetëm që popullata civile serbe e Kosovës, të ketë një mbështetje që të mos
largohen nga Kosova së bashku me ushtrine jugosllave. Kur u nënshkrua plani për tërheqje
dhe të premten me 11 qershor duhet të të hynin trupat e para drejt Kosovës, për çudi ky afat
u shty për të shtunen në mengjes 12 qershorë. Trupat ruse nga Bosnja vetëm kishin filluar
marshimin drejt Kosovës, kush me K-FOR e kush me S-FOR të mbishkruar mbi
transporterët e tyre.
Për këtë „dredhi“ gjenerali Clark u njoftua nga forcat e SFOR-it në Bosnje dhe nga avijonët
shpiun AWAKS. Gjen. Clark urdhëroi gjen. Xhekson që të pengohen me çdo kusht këto
forca në marrjen e Airoportit të Prishtinës . Gjen. Xhekson ishte i vetëdijshem, ashtu sikur
që ishte edhe gjen. Clark, se për pengimin e marrjes së AP, duhet luftuar dhe se që forcat
Ruse ose të dorëzohen ose të eleminohen.
U kërkua që menjëherë të dërgohet njësija parashutiste dhe të bën desant mbi Airoportin e
Prishtines
Gjen. Xhekson (sipas rregullave ushtarake) duhet të zbatonte urdhërin e gjen. Clark pa
diskutim, ky njoftoi Londren dhe kërkoi zgjidhje politike të këtij problemi. Gjen. Xhekson
iu drjtua me thënjen tashmë të njohur „ nuk dua ta nisi luftën e tretë botërore për ty“. Pas
një politike të nxehtë Londer-Washington - Bruksel - Shkup, u „lejua“ që trupat Ruse të
marrin AP.
Pas „marrjes“ së AP nga Moska u tha se ne në këtë drejtim nuk jemi të informuar, nga frika
se mos po shtjellohet problemi. Kjo ishte vetëm një farsë sepse nuk ndodh kund në botë që
një aksion ushtarak, sado i vogël që të jetë, të mos njoftohet Ministria e Mrojtjes etj.
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6. REAGIMET LIDHUR ME KONFLIKTIN DHE LUFTËN NË
KOSOVË
Legjitimiteti i fushatës së bombardimeve të NATO-s në Kosovë ka qenë objekt i shumë
debateve politike e diplomatike në mbarë globin. NATO per fillimin e bombardimeve
ajrore nuk kishte mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të
kundërshtimit nga anëtarët e përhershëm të saj qe ishin shume t`lidhur me Jugosllavinë, në
veçanti Rusia, e cila kundershtonte fuqishem çdo interevnim te NATO-s ne konfliktin ne
fjale.
Kritika ruse dhe e shume aleateve te Jugosllavise ishte projektruar mbi faktin se karta e
NATO-s përcakton se NATO është një organizatë e krijuar për mbrojtjen e anëtarëve të saj,
dhe në këtë rast ajo po përdorej për të sulmuar një vend jo të NATO-s, i cili nuk kërcenonte
drejtpërdrejt ndonjë anëtar të NATO-s.
NATO-s deklaronte se jostabiliteti në Ballkan ka qenë një kërcënim i drejtpërdrejtë për
interesat e sigurisë së anëtarëve të NATO-s, dhe në këtë formë ajo justifikonte veprimin
ushtarak, ndërsa i vetmi vendë-anetare i NATO-s,per të cilin veprimet jugosllave nuk
paraqitnin kercenim te drejteperdrejt per jostabilitet ne Ballkan ishte Greqia, e cila e
kundërshtoi bombardimet edhe pse morri vete pjesë ne to.
Shumë majtist të politikës perëndimore e pane fushatën e NATO-si agresion amerikane
dhe imperializëm, ndërsa kritikët nga te djathtet edhe pse mbeshtetnin intervenimin e
NATO-s e konsideronin kete si jo relevante per sigurine dhe interesat kombëtare të
vendeve të tyre.
Po ashtu edhe qendrimet e personaliteteve ishin shumë të ndryshme.Kombet e NATO-s
ishin të udhëhequr kryesisht nga-qendra e majtë dhe lideret liberal te moderuar. Më të
njohur ishin, presidenti i SHBA-ve Bill Klinton, kryeministri britanik Toni Bler,
kryeministri kanadez, Zhan Chrétien, kancelari gjerman Gerhard Schröder dhe
kryeministrin italian Massimo D'Alema. Protestat kundër luftës ishin në përgjithësi nga ana
e majtisteve,te cilet me shumë se te tjeret insistonin ne nderhyrjen humanitare dhe jo
politike. Pjesëmarrja gjermane në operacionin ishte një nga arsyet e dorëheqjen se Oskar
LaFontaine nga posti i Ministrit Federal të Financave dhe posti i kryetait te SPD.
Nuk kishte, megjithatë, kritika nga të gjitha anët e spektrit politik për mënyrën se si NATO
e kryente fushatën. Zyrtarët e NATO-s kërkonin të portretizonin atë si një luftë "të pastër"
duke përdorur „armatim te sakte“ (precision weapons)57. Departamenti Amerikan i
Mbrojtjes pohoi se, deri në 2 qershor 1999, 99.6% të 20.000 bomba dhe predhave të
përdorura kanë goditur objektivat e tyre. Megjithatë, përdorimi i teknologjive të tilla si
57
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municioni me uranium te varfëruar dhe tog-bombave ishte mjaft e diskutueshme, siç ishte
bombardimi i rafinerive te naftës dhe impianteve kimike, gjë që çoi në akuzat e "luftës së
mjedisit". Ritmi i ngadalshëm i progresit gjatë luftës ishte kritikuar shume. Shumë besonin
se e NATO-s duhet të kishte filluar një fushatë të përgjithshme me ofanzive që nga fillimi,
në vend se te fillonte ashtu siç e filloj me një numër relativisht të vogël te sulmeve dhe të
aeroplanëve luftarak.

7. KRITIKAT NDAJ INTERVENIMIT TË NATO-së
Një numër i kritikave kanë dalë që nga përfundimi i luftës. Ata kanë akuzuar koalicionin që
udhëhoqi luftën në Kosovë duke pretenduar si jo te verteta te dhenat per gjenocid58.
Presidenti i SHBA-ve Klinton dhe administrata e tij ishin akuzuar për rritje të numrit të
viktimave shqiptarë të Kosovës të vrarë nga serbët59. Sekretari i Mbrojtjes William Cohen,
duke dhënë një fjalim, tha se, -"Vrasjet e tmerrshme masive në Kosovë dhe fotot e
refugjatëve që i largoheshin shtypjes serbe për jetën e tyre e bën të qartë se kjo është një
luftë kunder njerzimit dhe gjenocid."60. Në CBS ne "Face of Nation” Cohen pohoi: "Ne
kemi informata se tani afer 100.000 burra të moshës ushtarake të humbur ... ata mund të
jenë të vrarë." Klinton, duke cituar të njëjtën shifër, foli për "së paku 100.000 (shqiptarët te
Kosovës), të humbur".
Më vonë, duke folur për zgjedhjet jugosllave, Klinton tha se, -"ata (populli serb) do të
duhet te shohin se qka ka bere dhe po vazhdon te beje z. Millosheviç në Kosovë ... ata do të
duhet të vendos nëse mbështesin udhëheqjen e tij apo jo, nëse ata mendojnë se është në
rregull që të gjithë ata dhjetëra e mijëra njerëz qe u vranë ...". Klinton gjithashtu shtoi,po
në të njëjtën konferencë për shtyp, se - "NATO-s, me intervenimin e saj donte te ndalte
përpjekjet sistematike për spastrim etnik dhe gjenocid."61
Klinton krahasonte ngjarjet ne Kosovës me ato te Holokaustit.
CNN kishte njoftuar duke e akuzuar Serbinë per 'spastrimit etnik' në Kosovë, të ngjashme
me gjenocidin ndaj hebrenjeve në Luftën e Dytë Botërore, presidenti Klinton kërkoi
mbështetje publike për vendimin e tij për të dërguar forcat amerikane në luftë kundër
Jugosllavisë, një perspektivë që dukej gjithnjë e më e mundshme me ndarjen e një përpjekje
diplomatike të paqes.
Pas bombardimit të ambasadës kineze në Beograd, Kryeministri kinez Jiang Zemin tha se
SHBA ishte përdorur superioritetin e saj ekonomike dhe ushtarake për të zgjeruar ndikimin
e saj në mënyrë agresive dhe të ndërhyjë në punët e brendshme të vendeve të tjera. Krerët
kineze e quajtën fushatën e NATO-s një precedent të rrezikshëm , një formë te re e
“kolonializmit”, dhe një luftë agresive të pabazuara në moral apo ligj. Ajo u konsiderua si
pjesë e një komploti amerikane për të shkatërruar Jugosllavinë,per tu zgjeruar në lindje dhe
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rritur kontrollin në gjithë Evropën.62
Karta e Kombeve të Bashkuara nuk e lejon ndërhyrjen ushtarake në vende të tjera sovrane
me disa përjashtime të cilat, në përgjithësi, duhet të vendoset nga Këshilli i Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara. Çështja u sjellë përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-së nga
Rusia, në një projekt-rezolutë e cila, ndër të tjera, do të pohohet "se përdorimi i tillë i
njëanshëm i forcës përbën një shkelje flagrante të Kartës së Kombeve të Bashkuara". Kina,
Rusia dhe disa te tjera votuan për,ndersa anëtarët e tjerë kundërshtuan, kështu qe kjo
rezolute që nuk arriti të kalojë.
Më 29 prill 1999, Jugosllavia paraqiti një ankesë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë
(ICJ) në Hagë, ndaj dhjetë vendeve anëtare të NATO-s (Belgjika, Gjermania, Franca,
Britania e Madhe, Italia, Kanada, Holandë, Portugali, Spanjë, dhe SHBA). Gjykata nuk
kishte vendosur mbi rastin, sepse Jugosllavia nuk ishte anëtare e OKB-së gjatë luftës.
Në Britani, lufta u kundërshtua nga shumë figura të shquara konservatore duke përfshirë
ish-Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Sir Malkolm Rifkind, ish Kancelari i
Thesarit Norman Lamont, dhe gazetarët Peter Hitchens dhe Simon Heffer e te tjere te
njohur per frymen e tyre konservatore.
Kur mbaroi lufta më 11 qershor, 1999, ajo la Kosovën në kaos te vertet,me deme te medha
materiale e njerzore.Tani me nga Kosova kishin ikur mbi nje milion qytetare shqiptare ku
nje pjese e tyre fale programeve ndihmese te shume vendeve edhe ishin shperndare neper
bote por shumica e tyre u kthyen se bashku me ata qe ishin ne Shqiperi,Maqedoni e Mal te
Zi.
Jeta ne Kosove pothuajse filloi nga asgje.Çdo gje ishte e shkaterruar jo vetem nga lufta po
edhe nga koha e izolimit me teper se 10 vjeçar.Por tani vullneti dhe deshira per te jetuar dhe
per ecë perpara ishte me e madhe ne perjashtim te disave qe lufta u a morri me te dashurit e
tyre,por te cilet edhe pse me dhimbje gjeten forcen dhe ju gezuan kohes se re,kohes se lirise
dhe mundesise per jete me te mire.
Ne Kosove tani më arriten shumë organizata humanitare e bamirese te cilat per vite te tera
ndihmuan qytetaret e saj per rimekembje dhe kalim te gjendjes emergjente.
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8.VIKTIMAT GJATË KONFLIKTIT

Civilët e humbur gjate konfliktit
Në qershor te vitit 2000, Kryqi i Kuq njoftoi se afersisht 3000 civilë (2.500 shqiptarë, 400
serbë dhe 100 romë) kanë qenë ende të humbur, gati një vit pas konfliktit..
Një studim nga hulumtuesit nga Qendra për Kontrollim dhe Parandalimin te Sëmundjeve
në Atlanta(Georgia) e botuar në vitin 2000 në revistën mjekësore “The Lancet” kishte
vlerësuar se ne lufte vdekjen kane gjetur 12.000 persona63 . Ky numër ishte arritur nga
anketimi i 1197 familjeve nga muaji shkurt i vitit 1998 deri në qershor te vititi 1999.
Normat e vdekshmërisë ishin të larta, te burrat në mes të 15 dhe 49 (5421 viktimave të
luftës), si dhe për burrat mbi 50 (5.176 viktima). Për personat më të rinj se 15, vlerësimet
kanë qenë 160 viktima për meshkuj dhe 200 për femra.Për gratë në mes 15-49 vlerësim
është se ka qenë 510 viktima, ndersa per grate me të vjetra se 50 vjet vlerësimi ka qene
541 viktima.
Autorët e anketes deklaronin se s`ishte e mundur dallohej qart në mes të viktimave civile
dhe ushtarake.
Në studimin e përbashkët nga Fondi për të Drejtën Humanitare (një OJQ nga Serbia dhe
Kosova) dhe Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur ne vitin 2008 bëri një listë
emerash per 13.472 viktimave te luftes,kosovarë të vrarë në periudhën nga janari 1998 deri
në dhjetor 2000. Lista e përmbante emrin, datën e lindjes, statusin e viktimës, llojin e
“vrasjes”, kohën dhe vendin e vdekjes. Nga kjo liste kishte 9.260 shqiptarë dhe 2.488 serbë,
si dhe 1.254 viktima që nuk mund të identifikoheshin nga origjina etnike.

Civilëve të vrarë nga sulmet ajrore të NATO-s
Jugosllavia pretendonte se nga sulmet e NATO-s kishin gjetur vdekjen 1,800 viktima civile
ndersa NATO- nuk e pranonte kete shifer duke akuzuar serbet per propagande.
Human Rights Watch kishte numëruar të paktën 488 të vdekur civilë (90-150 e tyre të vrarë
nga bombardimi ne grup) kurse pjesa tjeter ne incidente të veçanta.
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Civilëve të vrarë nga forcat jugosllave
Vlerësimi mbi 10.000 vrasjeve te civileve ne konfliktin e Kosoves nga forcat serbe është
përdorur nga Departamenti i Shtetit Amerikan si justifikim e kryesor për të inicuar sumlmet
ajrore kunder caqeve jugosllave.
Ekspertë statistikore qe punojne per Prokurorine e ICTY64 vleresojne se numri i
përgjithshëm i viktimave është rreth 10.000.Vlerësim megjithate asnjehere nuk mund te
jete i sakte bazuar në supozimin e diskutueshme se nje pjese e njerëzve nuk kane raportuar
për vrasjen apo zhdukjen e të dashurve te tyre.
Në gusht 2000, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (ICTY) njoftoi se
kishte zhvarrosur 2.788 trupa në Kosovë, por nuk pranoi të thoshte se sa mendohet të jenë
viktima të krimeve të luftës.

Varrezat masive te civileve shqiptarë
Në vitin 2001, trupat e më shumë se 800 shqiptarëve të Kosovës u gjetën në gropa në një
terren të trajnimit dhe ushtrimeve per policine serbe jashte beogradit ne Serbinë lindore.
700 trupa te tjere u zbuluan në një varr masiv të vendosura në rrethinen e Beogradit, në
Batajnicë.
77 trupat u gjetën në qytetin lindor serb ne Petrovo Selo.
50 trupat u gjeten afër qytetit perëndimor serb në Perucak.
Në 2010, 250 trupa u gjeten në një pellg në një minierë në rajonin jugperëndimor të
serbise,ne Rashkë. Pra diku ne total afersisht 1870 trupa qe jane gjetur por mbesin edhe
shume per tu gjetur sepse ende kemi persona te pagjetur qe nuk dihet asgje per fatin e tyre.

(ICTY) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,- Gjykata Ndërkombëtare për
ndjekjen e personave përgjegjës për shkelje serioze,e angazhuar për të Drejtën Humanitare
Ndërkombëtare në Territorin e ish Jugosllavisë që nga viti 1991, më shumë e referuara si Gjykatën
Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë ose ICTY, është një organ i Kombeve të Bashkuara i
themeluar për të ndjekur penalisht krime serioze të kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi, si dhe të
provoni autorët e tyre. Gjykata është një gjykatë ad hoc e cila është e vendosur në Hagë, Holandë.
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9.KONSEKUENCAT POLITIKE PAS PËRFUNDIMIT TË LUFTËS

Lufta në Kosovë kishte një numër konsekuencash të rëndësishme në aspketin e rrjedhave
ushtarake dhe politike. Statusi i Kosovës mbetej i pazgjidhur per shume vite,ndersa
negociatat ndërkombëtare per statusin e saj filluan në vitin 2006 për të përcaktuar nivelin e
“autonomisë” së Kosovës siç është paraparë sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit,
por ato bisedime deshtuan..
Bisedimet per zgjidhjen e statusit dhe te ardhmes se ketij vendi u organizuan nen patronatin
e Kombeve te Bashkuara, të udhëhequr nga i derguari speciali OKB-se ish-presidenti
finlandez Martti Ahtisaari, dhe kishin filluar në shkurt 2006. Përderisa ishte bërë progres në
çështjet teknike, të dy palët mbeten diametralisht të kundërta për çështjen e statusit politike
te Kosoves. Në shkurt 2007, Ahtisaari dha një projekt-propozim per zgjidhjen e statusit
udhëheqësve në Beograd dhe Prishtinë, propozim qe bazohej ne ate qe te miratohej nje
rezolutë nga Këshilli i Sigurimit që i jepte Kosoves nje "pavarësi të mbikqyrur" e qe ishte
në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Projekt-rezoluta e krijuar nga
Ahtisari u mbështet nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, dhe anëtarë të tjerë të
Evropës të Këshillit të Sigurimit, ndersa Rusia, e cila mban të drejtën e vetos në Këshillin e
Sigurimit si një nga pesë anëtarët e përhershëm, deklaroi se ajo nuk do të mbështesë kete
projekt-rezolute dhe çdo rezolute apo zgjidhje e cila nuk është e pranueshme nga dy palet
pra nga Beogradi dhe Prishtina.
Kosova administrohej nga Kombet e Bashkuara, deri ne shpalljen e pavaresise nga
institucionet e vendit më 17 shkurt, 2008 sipas pakos se Ahtisarit,e cila pako parashihte
edhe futjen e nje trupe te re nderkombetare te quajtur EULEX,qe do monitornte zhvillimet
ne Kosove sidomos ne çeshtjet e sundimit te ligjit dhe mbrojtjen e minoriteteve ne vend.
Megjithate Kosova po vazhdon sukseshem rrugetimin e saj drejt krijimit te nje shteti
demokratik me te drejta te plota per te gjitha komunitetet tjera dhe gjithashtu me aspirata
per intergrim evropiane,ndersa ne anen tjeter ne pritje te njohjeve te reja edhe pse numri i
njohjeve te deritanishme prej 70 vendeve te botes ne mesin e te cilave vendet me te
fuqishme politike dhe ekonomike te globit, nuk eshte edhe per tu nenvleresuar dhe pse
kishte pengesa me rastin e ngritjes se çeshtjes se njohjes se pavaresise se Kosoves nga ana e
Serbise ne Gjykaten Nderkombetare te Drejtesise(GJND) e cila megjithate shpalli vendim
pozitiv dhe mbeshtetes per shpalljen e pavaresise se Kosoves, duke e cilesuar ate si legale
dhe si te drejte e popullit per vetevendosje per fatin e tij.
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10.KONKLUZIONI
Vendosmëria e pjesës demokratike të bashkësisë ndërkombëtare për të mos lejuar
vazhdimin e politikës së spastrimit etnik dhe gjenocidit nga Serbia, si dhe shkeljen e egër e
masive të të drejtës ndërkombëtare humanitare, rezultoi me operacionin më të madh të
Perëndimit në atë që sot në botën akademike njihet si ‘intervenim humanitar’. Jo shumë
vjet më parë, Perëndimi, përkatësisht NATO-ja dhe BE-ja, u vunë para sfidës më të madhe
parimore dhe humanitare. Serbia kishte fuqizuar në zbatim politikën shtetërore të
mbrapshtë dhe në terren strategjinë e saj të dhunës, spastrimit etnik, deportimit masiv dhe
gjenocidit, në mënyrë që të zgjidhte konfliktin në Kosovë. Pjesë të kësaj strategjie, në të
vërtetë, u patën përdorur disa herë gjatë historisë së shekullit të kaluar, pavarësisht se
atëherë ekzistonte shteti federal i Jugosllavisë. Kjo pjesë e strategjisë ishte shpërngulja
masive e popullatës së etnisë shqiptare në Kosovës, si rrugë e insistuar nga qarqet
nacionaliste serbe mbi udhëheqjen e atëhershme jugosllave. Sidoqoftë, vlerat e
konsoliduara demokratike të Perëndimit i dhanë një shancë të fuqishme dhe domethënëse të
ardhmes paqësore në Evropë, përfshirë këtu edhe rajonin Ballkanik, pa çka se konflikti
politik nuk ka arritur të tejkalohet përfundimisht. Por, ajo që ka ndodhur në mënyrë të
pakthyeshme për rajonin me intervenimin ndërkombëtar në Kosovë është lidhja e fuqishme
mes Ballkanit dhe NATO-s, lidhje kjo që do të forcohet kur ky rajon të jetë në gjendje t’i
bashkohet Paktit.
- Bashkësia ndërkombëtare dhe e drejta ndërkombëtare nuk janë e njëjta gjë, edhe pse
ndonjëherë në diskursin ditor të politikës (vendore apo ndërkombëtare) këto ngatërrohen.
Me qëllim apo jo, shpesh kemi dëgjuar të thuhet se bashkësia ndërkombëtare përbën në të
vërtetë të drejtën (ligjin) ndërkombëtare, apo edhe anasjelltas. Në fakt, këto të dyja
funksionojnë në mënyrë të ndarë nga njëra-tjera, ndërkaq asnjëra nuk do të mund të ishte e
qëndrueshme si e vetme. Por, në botën akademike ndërkombëtare, pyetjet kryesore të
dekadës së fundit kanë të bëjnë me legjitimitetin dhe legalitetit e intervenimit të NATO-s në
Kosovë në vitin 1999. Intervenimi i NATO-s tashmë në teori njihet si ‘intervenim
humanitar’ dhe kuptimi i përgjithshëm i termit ‘humanitar’ është përshkrimi i veprimeve që
bëhen “duke pasur parasysh interesin e humanitetit apo njerëzimit; fokusimin për
përmirësimin e jetës së njerëzve dhe zvogëlimin e vuajtjeve të atyre që kanë nevojë për
ndihmë. Kuptimi i këtij termi në politikën moderne ndërkombëtare ka origjinën në Kodin
Lieber të vitit 1863 të Presidentit amerikan Linkoln, po ashtu në Deklaratën e Shën
Petersburgut dhe në Konventën e Katërt të Hagës me Regulloret e saj. Si një normë apo
element i normave të të drejtës ndërkombëtare që e përbëjnë “humanitaren”, ky term
asocion që nga Lufta e Dytë Botërore me një varg marrëveshjesh ndërkombëtare në formë
të traktateve, konventave dhe protokolleve.65
Vrulli i shkeljeve të të drejtës ndërkombëtare humanitare që ndodhi gjatë viteve të 1990-ta
në ish-Jugosllavi patjetër se ka kërkuar një goditje të koordinuar ndërkombëtare. Dhe, është
e qartë se cilat janë dokumentet bazike ndërkombëtare që merren me këtë fushë. Katër
konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollet e tyre të vitit 1977 bashkë me Konventën
Mr.Sc. Burim Ramadani: “Shteti i Komuniteteve” , Prishtine, Zëri: 2009, 155 f.; pjesa 2, 21 cm. ISBN 9789951-10-00465
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e Hagës, përcaktojnë se çka përbën një luftë; Konventa e Gjenocidit e vitit 1948 definon
krimet e gjenocidit; si dhe Karta e Nuremburgut dhe Statuti i Romës is Gjykatës
Ndërkombëtare Penale, më 17 korrik 1998, identifikojnë krimet kundër njerëzimit. Këto
instrumente, bashkë me Deklaratën e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, si dhe vlera të
ndryshme themelore të artikuluara në Kartën e OKB-së, përfaqësojnë një kombimin të
marrëveshjeve, parime dhe ‘norma shumë të zhvilluara të të drejtave të njeriut’ brenda të
drejtës ndërkombëtare. Kohës së fundit, është argumentuar se “intervenimi humanitar është
veprim i shteteve të përfshira në përdorimin e forcës së armatosur kundër një shteti tjetër pa
pëlqimin e atij shteti, me apo pa autorizimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me qëllim
të parandalimit apo ndalimit të shkeljes së egër dhe masive të të drejtave të njeriut dhe të
drejtës ndërkombëtare humanitare”. Jugosllavia është ballafaquar gjatë vitete të 90-ta me
sanksione dhe pyetja kryesore që duhet të shtrohet në këtë mes është se përse nuk është
intervenuar më herët kundër Serbisë dhe jo nëse intervenimi në Kosovë duhet të kishte
autorizimin apo jo të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
- Bashkimi ushtarak i asaj kohe midis Perëndimit dhe kosovarëve ka ndodhur në terren,
ndërsa bashkimi politik ka ndodhur për vite të tëra në Prishtinë e Perëndim. Porse,
bashkimi më i rëndësishëm dhe kyç për të gjitha zhvillimet e tashme dhe të ardhme në
raportet mes Kosovës dhe Perëndimit është ai i vlerave të përbashkëta, orientimit
demokratik dhe integrimit të padiskutueshëm. Qytetarët e Kosovës janë po aq Perëndimorë
sa të gjithë qytetarët evropianë dhe kjo bazohet në vlerën e tolerancës, drejtimin e
palëkundshëm kah demokracia, liria, të drejtat e njeriut dhe prosperiteti. Kjo është pamja e
vërtetë e kosovarëve dhe kjo duhet të jetë rruga për angazhimin e të gjitha energjive
politike e shoqërore në Kosovë. Intervenimi i NATO-s në vitin 1999, pos që ka shpëtuar
nga dhuna e të gjitha formave një popull të tërë, i ka dhënë një drejtim të shkëlqyeshëm të
ardhmes së këtij rajoni, këtyre popujve, sikurse edhe qytetarëve të Kosovës. Disa vite më
parë, Perëndimi dhe Pakti NATO ndërhynë ushtarakisht kundër ish-Jugosllavisë së mbetur
për të ndalur strategjinë e dhunës së egër që zbatohej kundër popullit të Kosovës. Disa vite
më pas, Kosova vazhdon të thellojë respektin për NATO-n, Perëndimin dhe vlerat
demokratike. Detyra e padiskutueshme e Kosovës është forcimi sa më i shpejtë, që, pas
pak, të bëhet vetë pjesë e këtyre vlerave.
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